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A Quarter of a Century on the Path of Popular 
Democratic Constitutional Development 
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by 
Prof. I. KovÁcs 
D e p u t y Director 
Institute for Legal and Administrative Sc iences of the Hungarian Academy of Sc iences 
In the Hungarian People 's Republ ic the popular democrat ic Constitution of August 18, 
1949, is, with a number of amendments , still in force. The most important of these amendments is 
the one promulgated as Act I of 1972 , which at the same time is a restatement of the Constitution 
of 1949. The present study, on reviewing constitutional deve lopment , focusses its attent ion on the 
amendments introduced by Act I of 1972, and the enforcement o f these amendments . In the first 
part of the study the author throws a light on the circumstances which have permit ted of giving 
expression to the changes in the field of constitutional law, changes which have b e e n brought about 
by the termination of the initial phase of the socialist metamorphos i s of the country. Unl ike the 
other popular democratic countries Hungary could content hersel f with the a m e n d m e n t of her 
Constitution: there was no need for the introduction of a whol ly n e w charter. In Part II the author 
surveys the deve lopment of the provis ions of the Constitution in s o far as these give expression to 
the fundamental institutions of the régime, i. e. the deve lopment o f the provisions of the Constitu-
tion on the State, the political and social mechanism of the wie ld ing of the sovereign power, the 
governmental functions, etc. Part III deals with the changes in the fundamental institutions of the 
political organism, i. e. the deve lopment of the constitutional foundat ions of the Legislature, the 
government, the agencies of local representation and administration, the organizat ion of the 
Judicature and of that of the Procurator's Of f i ce . Part IV discusses the deve lopment of constitu-
tional law as far as the rights and duties of the citizens are concerned . 
The popular democratic Constitution of Hungary has come into being by the 
relatively peaceful way of transition to socialism, we may even say, by parliamentary 
methods. Development tending towards socialism unfolded itself by making use of 
the institutions of the earlier constitution, partly within the framework of this con-
stitution. A peculiarity of the transition was the establishment of new solutions to the 
gradual exclusion of others. I .e. the new elements of constitutional law had in the 
first place been determined by the domestic experiences of post-war development, 
the example of the institutions of the friendly popular democracies, and before all of 
those of the socialist Soviet Union. It would, however, be an error to ignore that by 
the side of the parallel-running of old and new traditions of necessity exerted a strong 
influence on the legal form of the one or the other institution of political or constitu-
tional law, and even more so on the practical operation of the new institutions, on the 
taking shape of their actual social role. 
The institutions of Hungarian constitutional law have preserved a large 
number of traditional traits. These partly are attached to our revolutionary tradi-
tions, partly are associated with technical elements of political work and legal culture 
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which in a certain sense show indifference to the various social systems. In certain 
cases the observation may be made that in the period of stabilization traditional 
elements come to life again which else in the period of transition progressing at a 
rapid rate has been thrust to the background or thrown into the shade. Tendencies of 
this kind do not in all cases stand for the reversal of development or the revival of the 
reactionary remnants of the historical past. Still it cannot be denied that for want of a 
proper historical appraisal even this danger may become imminent. 
Slowly the time will come when in the most political branch of law, viz. con-
stitutional law, on the ground of the necessary distance of history the institutions of 
the historical Hungarian constitution and the experiences of the historical path of 
transition to socialism may be confronted. In the present analysis of the constitu-
tional development of the past quarter of a century we must bear this in mind as well, 
still in the first place we are going to keep before us the Constitution approved in 
1949, its last general amendment and restatement by Act I of 1972, and the practical 
enforcement of the said amendment. 
I 
Act I of 1972 has brought into harmony the wording of the Constitution and 
the socialist metamorphosis of the country during the past quarter of a century. I.e. 
the recent general amendment of the Constitution bears testimony to the new his-
torical situation, viz. that Hungarian society has surpassed the initial phase of the 
building of socialism, called into existence the fundamental institutions of a socialist 
order or society and is now engaged in completing building up socialism. Simul-
taneously with the approval of the amendment of the Constitution it has been speci-
ally emphasized that no new constitution was required for laying down this fact. To-
gether with the general amendment the Act XX of 1949 is still in force, as the fun-
damental law or Constitution of the country. 
As is known in the majority of the popular democracies things have taken a 
different course. In general they have set aside the popular democratic constitution 
of an earlier date and closed the initial phase of building socialism, a historical phase 
which still strongly bore the stamps of the transition from capitalism to socialism in all 
fields of social establishment, i.e. in politics and also in economy, social and cultural 
relations1 with a new constitution so to say laying down the programme of further 
development as well. 
First of all we shall have to get a closer view of the reasons why Hungary has not 
adopted this course. Why was Hungary content with the modification of the earlier 
1
 More or less as a reminder we w o u l d mention that Czechos lovakia enacted her constitution c los-
ing down the initial phase of the building of socialism in 1 9 6 0 , Yugoslavia f o l l o w e d suit in 1963, the 
G e r m a n Democratic Republ ic in 1968. Bulgaria has enacted her constitution c los ing this phase and still in 
force in 1971. 
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instrument instead of elaborating a new constitution? This departure from the 
common course deserves attention the more so because the knowledge of the reasons 
in the background might be useful for the proper valuation of the specific traits of 
Hungarian constitutional development. Examining the causes of this departure first 
of all the chronological data should be recalled. But in this case, chronology has a 
special importance, it could even be said, an importance of principle. 
Before all it should be remembered that with the enactment of the Constitution 
of 1949 Hungary was the last of the popular democracies to introduce a new con-
stitution. Yugoslavia enacted her first popular democratic constitution as early as 
1946, Bulgaria followed suit in 1947. Rumania and Czechoslovakia too preceded 
Hungary with their new constitutions enacted in 1948. Poland may perhaps be the 
only exception where although in 1947 a what may be termed incomplete constitu-
tion had been introduced defining the central organs holding the sovereign power, a 
complete constitutional charter was adopted only in 1952. Still, in all likelihood it is 
by no means accidental that even today Poland is the only of the popular democracies 
here enumerated where the written constitution does not reflect the changes the 
country has undergone during the last twenty years. Actually in Poland the amend-
ment of the constitution, or the introduction of an entirely new constitution is under 
study. It is hardy possible to predict which course will eventually be taken. In any case 
if Poland followed Hungary's lead the argumentation relying on the chronological 
sequence would be reinforced. 
The relatively short intervals between the enactment of the particular con-
stitutions may become of fundamental importance if it is remembered that it was 
during the first years following upon the Second World War, i.e. between 1946 and 
1949, that, to use a metaphore, the political lines of forces of international relations 
became settled and consolidated. Today the statement may be advanced that, on the 
one hand, owing to the developments in international relations, or more precisely, 
owing to the consolidation of the East European position of the Soviet Union, and, 
on the other, on the ground of experiences gained in the internal development of 
certain Eastern and South-Eastern European countries the recognition matured that 
transition to socialism could take place also by entering the relatively peaceful path 
of popular democratic development. Simultaneously the thesis received general 
recognition that the popular democratic socialist state could be conceived as a 
specific variant of the dictatorship of the proletariat by the side of the other variant of 
this dictatorship, namely, the Soviet socialist state. And it is at this point that we meet 
a speciality of the Hungarian constitution of 1949. Of all popular democratic con-
stitutions it was the Hungarian where this recognition was put into words. In other 
words: of all popular democratic constitutions the Hungarian was the first to be 
drafted and approved consiously as a socialist constitution, as the constitution of the 
dictatorship of the proletariat. 
At the first glance the statement that in the popular democratic constitutions 
introduced earlier the conscious formulation of the dictatorship of the proletariat as 
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well as of the socialist programme was missing may sound somewhat surprising. And 
this is what has to be concluded beyond doubt from an analysis of the wordings of the 
several constitutions. As regards e.g. the character of the state power, the early 
popular democratic constitutions mostly use the general term of people's power and 
on this basis generally define such a "plebeian" democracy within the framework of 
which a sufficiently loose interpretation of the provisions of the constitution would 
even permit the accommodation of the institutions of the proletarian state in statu 
nascendi. A s regards the objective of socialism (e.g. the termination of exploitation) 
for these an extensive social programme has been substituted which may become the 
stepping stone for a socialist metamorphosis. Among the constitutional provisions 
affecting the system of the political mechanism the definition of the leading role of 
the working class or the Marxist-Leninist party is wanting. The list may yet be con-
tinued still what has been said so far may suffice to confirm that in the early popular 
democratic constitutions the essential characteristics of socialist metamorphosis 
remained obscured. On the other hand it cannot be argued that these constitutions, 
as typical instruments of a period of transition, opened relatively wide vistas for a 
metamorphosis of the society and placed no obstacles at all in the way of laying the 
foundations of socialism within their framework. This may perhaps account for the 
fact that in general with few amendments these constitutions remained in operation 
throughout the initial phase of the building of socialism.2 
It seems to be worth while to subject the specific traits of the Hungarian Con-
stitution of 1949 to a special analysis notably the traits which are accounted for by the 
express intention of the Constitution to emphasize the decidedly socialist trend of the 
metamorphosis of society and the unequivocally socialist character of the new 
sovereign power come into being in the course of development following upon the 
Second World War. This explains in the first place the incorporation of a number of 
provisions of a programme-like character in the Constitution in its chapters on the 
political and economic traits of the arrangements of society, the institutions of the 
political organization, and the definition of the rights and obligations of the citizens. 
These theses of the Constitution passed over to practice only by way of current 
legislation, during a number of years. Incidentally the introduction of these provi-
sions into practice in many cases reacted on the Constitution itself. (Either the Con-
stitution was amended, or the construction given to the relevant provisions of the 
Constitution underwent a modification.) Therefore, as we shall demonstrate in detail 
later on, the development of the Hungarian constitution during the latter quarter of a 
century on the whole coincides with the process of translating the Constitution of 
1949 into practice. For that matter in the following we shall point out the few con-
stitutional theses of a programme-like character which to this day have not been in-
2
 A s is k n o w n there is but a s ingle exception. N o t a b l y in Rumania the constitution of 1 9 4 8 was 
replaced by a n e w constitution in 1 9 5 2 . The analysis o f the special circumstances associated with the in-
troduction of a n e w constitution may b e omitted here, as these have no bear ing o n the general trend out-
lined here. 
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troduced into practice or which permit translation into practice only with the correc-
tions adopted in the recent amendment of the Constitution. 
What has been set forth sa far may perhaps explain why the present restated 
Constitution, beyond declaring that the Constitution as it stands has as its goal the 
complete building up of socialism, is almost completely void of programmatic provi-
sions. In the drafting stage of the amendment of the Constitution the question was 
specially studied whether or not it was justified to incorporate theses of the nature of 
programmes in the Constitution, and if so, to what extent. Ал attempt to answer the 
question will again go beyond constitutional development in Hungary and bring us to 
problems of principles of a more or less general nature. As is known, at least in point 
of principle, the socialist constitutions have as their aim the consolidation of the 
fundamental institutions of a society growing and changing on the grounds of a 
long-term, scientifically conceived programme. The constitution itself is the fun-
damental law of a period of a certain length. Justly the question may therefore be 
asked, where the line should be drawn between the constitution and a long-term 
political programme. 
Since the constitution itself has to come up to expectations of a dual nature, 
there is hardly a straightforward answer to this question. Public opinion before all 
wants to discover a solemn instrument embodying the political concepts of a definite 
period. On the other hand it stands to reason that the constitution is in the first place a 
legislative act, a legal instrument, part and parcel of the legal system of a country, and 
in this sense it has to give expression to an effective and operative law. If we consider 
the constitution from this aspect, we shall have to bear in mind that the constitution, 
like the law in general, has mainly a stabilizing function and is a relatively unwieldy 
tool for giving expression to large-scale movements in progress in the society of a 
country. The problems arising from this dual character of the constitution stand out 
in extremely sharp contours in certain phases of socialist development. In the first 
place we have in mind periods of explicit transition when the demolition of what ex-
ists, the promotion of the establishment of new conditions are in the fore, rather than 
the stabilization or preservation of what exists. In periods of this kind it is a fairly 
general symptom that the constitution is conceived as a specific political programme, 
whereas little or no stress is laid on its legal character. Thus e.g. the first socialist 
constitution, the constitution of Soviet Russia of 1918, was before all conceived as a 
"plan of work", whose principal function was to mould the soviets spontaneously 
come into being and presenting a large number of variants into a uniform political 
organization. The Soviet constitution of 1924 integrated the Soviet republics formed 
in the meantime and displaying many specific traits into a unity, and in this way laid 
the foundations of the political organization of the Soviet Union built upon uniform 
principles. If now the latest popular democratic constitutions are made subject to a 
study considerable differences will come to light in them. In some of them so-called 
programme-like provisions are in insignificant numbers, whereas in others an-
nouncements of programmes still abound. 
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All this considered it appears as if the solution recently adopted in the course of 
constitutional development in Hungary, when prominence has been given to the 
legal aspects of the constitution, in a certain sense again meant a landmark. It is an 
indication of that in the socialist constitutional evolution, too, a phase has been en-
tered where the primary function of the constitution is the stabilization and preser-
vation of institutions once established. A manifestation of this trend is e. g. the com-
ing into prominence of the idea of a control of constitutionality in most of the socialist 
countries. The idea has been given expression even in the constitutions themselves. 
What has been set forth so far may perhaps contribute to the description of the 
most general traits of Hungarian constitutional development and at the same time 
explain the reasons why in Hungary - relying on the not yet exhausted reserves of the 
Constitution of 1949 - the tasks to constitutionalize the institutions of the present 
phase of development have been solved by an amendment rather than drawing up a 
new constitution. 
II 
' I. In the socialist constitutions the provisions destined to give expression to, 
and define, the fundamental institutions and main traits of the whole social system of 
a given state occupy a peculiar position. Until of late there were lively debates going 
on in socialist legal literature on the character and functions of these provisions. The 
positions taken in these debates to some extent exert an influence on the trends man-
ifested by the relevant sections or chapters of the socialist constitutions. Therefore, if 
even by way of reference, the question has to be tackled also on studying Hungarian 
constitutional development. 
According to certain extreme doctrines the theses of the constitution in ques-
tion are not rules of law. They rather amount to a political programme. Or if their 
legal character has been acknowledged, there is an identity between them and the 
preamble of the constitution or the declarations preceding statutory texts of the con-
stitutions. Accordingly for the purpose of jurisprudential appraisal it is a matter of 
indifference whether the theses in question are promulgated in a declarative form, or 
clad in a legal form in a somewhat stricter sense of the term are enacted among the 
articles of the constitution. In the last resort it appears as of these doctrines are 
sponsored by the constitutions themselves, which on the whole incorporate large 
numbers of norms of the programme-type in the chapters called to bring under reg-
ulation the fundamental institutions of the arrangements of society. 
The representatives of the other extreme position believe that the vigorous 
political charge of the constitutional provisions relating to the arrangements of soci-
ety may be ignored. The holders of this position consider the provisions in question 
simply fundamental principles of law which have been transferred to the constitution 
from the body of provn 'ons of other branches of law, such as civil law, labour law, etc. 
Consequently apai t from very few exceptions these provisions are not recognized as 
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such belonging to the subject-inaxier of constitutional law. On this understanding the 
theses of the constitution in question can be analysed only in conjunction with the 
provisions of the relevant branches of law, as principles influencing their interpreta-
tion and practical application. It is of interest to note that the holders of this opinion 
in many cases insist on the extension of the scope of regulation embraced by the con-
stitution. Irrespective of the political significance of the particular institutions of law 
they would have the theses of all branches of law of the most general validity incor-
porated into the constitution.3 
Although the holders of both positions have remarkable observations, still on 
the whole owing to their strong exaggerations these two extreme doctrines should be 
set aside. The rules of the socialist constitutions referring to the arrangements of 
society have to be conceived as the primary legal expression of political opinions 
dominant in the given country. Even when there is only a single political party, under 
the conditions of the socialist state it is of extreme importance that from time to time, 
at least in the periods of constitutional legislation, the political ideas affecting social 
institutions of special significance should be given a precise and legally exact for-
mulation. These as such influence directly the activities of all political organizations, 
irrespective of whether or not these activities have been brought under legal regula-
tion. These imply the political activities e.g. of the parties, popular fronts, and also 
those of several social organizations which although they are not primarily political 
organizations, still have a remarkable political role, such as e.g. the trade unions or 
the associations of cooperatives. As a matter of course these constitutional theses 
directly exert an influence on the operations of all legislative and law applying state 
organs as well. Justly therefore the statement may be made that the constitutional 
provisions relating to the arrangements of society may be conceived so to say as di-
rect transmissions between politics and the legal system as a whole. The provisions 
undoubtedly have an influence on both the interpretation and the application of the 
law. In the first place, however, these provisions of the constitution act through 
legislation on the formulation of the norms of the most heterogeneous branches of 
the law. Thus they appear with a dual physiognomy. They become part and parcel of 
the body of provisions of the various branches of law carrying into effect the particu-
lar theses of the constitution, without, however, forfeiting their character of con-
stitutional law. 
It is another question, which fields and types of social relations have been 
brought under regulation by the theses of the socialist constitutions defining the 
fundamental institutions of the social arrangements. In this question the positions 
taken in the literature of socialist political law are at least as divergent as the concrete 
3
 For the debates on the relative provisions o f the socialist const i tut ions see KOVÁCS, I.: A 
szocialista alkotmányfejlődés uj elemei (New e l e m e n t s in the evo lut ions of socialist const i tut ions) . 
Budapest , 1962. pp. 3 4 8 et seq. 
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solutions applied by the particular socialist constitutions. The scope of regulation of 
the particular constitutions are in general defined by the social and historical condi-
tions of the given socialist country. In literature on political or constitutional law yet 
other factors have a word to say. These factors, too, increase the number of variants. 
The two extreme positions and methods of regulation can, however, be confronted 
even here according to whether the constitution has been conceived as the funda-
mental law of "society as a whole" or that of the state machinery.4 Momentous con-
sequences are attached to this contraposition as regards both the delimitation of the 
social relations brought under regulation by the constitution and the regulating 
methods adopted by the constitution. It cannot be denied that this contraposition is 
to a certain degree artificial. As a matter of fact in principle every socialist constitu-
tion is the fundamental law of the state and in this sense a provision of law. Conse-
quently in the first place and before all it has to embrace such fields as call for a legal 
regulation. On this understanding every socialist constitution will become the fun-
damental law of the state machinery as a whole and of the legal system. On the other 
hand every socialist constitution from the moment of the enactment of the first Soviet 
constitution is the constitution of society in the sense that it gives expression to the 
most vital institutions of society. The ratios of the "state" and "non-state" (in the 
narrower sense social) elements in the constitution is yet another question. 
Thus for example the statement may be advanced that the Soviet constitution 
of 1936 and the constitutions formed on its influence have primarily in view the 
elements of the governmental mechanism and give prominence to this mechanism. 
The elements of the mechanism of society have also been formulated first of all in so 
far as these are relevant for the governmental mechanism, i.e. the social mechanism 
has been approached from the side of the governmental mechanism. 
This course had its objective causes. The Soviet constitution of 1936 essentially 
has its roots in the second part of the constitution of 1924, i.e. the chapter defining 
the organization of the federal state. In addition the scope of regulation of the con-
stitution was in general influenced by the circumstance that in the given phase of 
Soviet development (in and about 1936) the character of the soviets and even more 
the ideas formed of the character of the soviets, were in a state of transformation. 
Earlier the soviets were conceived as state organs also uniting the organizations of 
the social mechanism. In practice already in the phase following upon the termina-
tion of the Civil War the formation of the system of social organizations independent 
4) The " s o c i a l " or "state" f u n d a m e n t a l l aw charac ter of the s o c i a l i s t const i tut ions w a s 
extens ive ly d e b a t e d o n in an in ternat iona l c o n f e r e n c e o n cons t i tu t iona l law o r g a n i z e d in 
Szeged , in D e c e m b e r 1964. Cf . A szocialista alkotmányok fejlődése ( D e v e l o p m e n t o f the 
social ist cons t i tu t ions ) . Budapest, 1 9 6 6 . pp. 110 et s eq . Inc idental ly the p r o b l e m has s ince b e e n 
brought f o r w a r d o n several o c c a s i o n s . Thus a m o n g o t h e r s it was d i s c u s s e d in recent S o v i e t 
l iterature in c o n n e x i o n with the d r a f t i n g stage of the n e w Soviet C o n s t i t u t i o n . Cf. K O T O K , 
В . Ф . — Ф А Р Б Е Р О В , H. П. : К о н с т и т у ц и я С С С Р — р а з в и в а ю щ и й с я о с н о в н о й з а к о н 
о б щ е с т в а и г о с у д а р с т в а (Kotok , V . F . — F a r b e r o v , N . P.: The C o n s t i t u t i o n of the U S S R 
— developing f u n d a m e n t a l law o f s o c i e t y and state) . Sov ie t skoe G o s u d a r s t v o i Pravo, 6 / 1 9 7 3 . 
p. 3. 
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of the soviets set in. However, as far as the organization was concerned the conse-
quences of this metamorphosis were drawn first by the constitution of 1936, when it 
segregated- the systems of the state and the social organs.5 As regards the early 
popular democratic constitutions or the popular democratic constitutions promul-
gated in the first phase of building socialism (hereincluded all popular democratic 
constitutions until 1952), beyond the direct impact of the Soviet constitution of 
1936, the prominent position of the state mechanism was reinforced by the circum-
stance that in popular democracies in this phase of their history the place and role of 
the social mechanism were still unsettled. Incidentally even these constitutions con-
tained elements which pointed beyond the state mechanism. They mostly recorded 
the most comprehensive organizations of the social mechanism and distinguished 
these from associations serving private ends. Some of these constitutions formulated 
certain general organizational and operational principles (such as e.g. socialist 
democratism, democratic centralism) as fundamental principles equally valid for 
both the state and social mechanism. Nor can we ignore that when these constitutions 
formulated the functions of the given socialist state, in reality a "wider meaning" was 
given to the notion of the state. By "state or public" in this wider sense also the or-
ganizations of the social mechanism in the service of public ends were understood. 
It cannot be argued, however, that the giving of a proper definition of the social 
elements was often hampered by the unsettled nature of theoretical problems as-
sociated with the appraisal of the character of the constitution as a fundamental law. 
These problems even today hinder the precise delimitation of the scope of regulation 
of the socialist constitutions, and often even the appropriate legal valuation of the 
constitutions or of part of their provisions. All this has also to be taken into consid-
eration at the appraisal of the trend characteristic of the recent social constitutions, 
viz. that as compared to earlier constitutions the elements of the social mechanism 
have been taken up within a by far wider sphere in the scope of regulation. In all 
likelihood the unsettled nature of the relevant theoretical problems may account for 
the exaggerations frequently encountered in this field. Often the boundary lines be-
tween constitution and the political programme are blurred; the constitution is vig-
orously approximated to the party programme, a circumstance which is apt for 
jeopardizing its legal character. 
The difficulties arising from unsolved, or at least not properly cleared, 
theoretical questions are even increased by the circumstance that among the theses 
of the socialist constitutions governing social arrangements there are in fact such as 
are void of any direct legal effects. These theses or provisions so to say declare social 
and historical facts in being, give expression to the characteristics of some of the 
fields of social relations, whereas the translation into reality of none of the social facts 
so expressed relies on the constitution. As such qualify among others the provisions 
5
 For the details of the deve lopment of the relat ions of the soviets and the social organs in the var-
ious phases of the deve lopment of the Soviet State see KOVÁCS, I.: Az első szovjet alkotmányról ( O n the 
first Soviet constitution). Magyar Tudomány, 1 1 - 1 2 / 1 9 5 7 . pp. 5 0 2 et seq. 
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relating to the leading role of the party. In the political system of socialism the leading 
role of the party prevails even independently of any constitutional provision. Ac-
cording to the Leninist principles the leading role of the party becomes a reality by 
way of social methods. A provision of law which would buttress up the recognition of 
the leading role of the party (in relation to the governmental agencies, the citizens 
and their organizations) with sanctions of state and law would even be impossible. 
Consequently the constitutional thesis declaring the leading role of the party cannot 
be construed so as to provide a ground for state coercion in order to ensure the lead-
ing role in question. In the same way theses of the constitution in general relating to 
the functions of certain social organs, their participation in governmental work, 
cooperation in the discharge of functions of public interest have to be qualified as 
statements of social or historical facts. This applies e.g. to provisions giving expres-
sion to the position occupied by the popular fronts as mass movements in the political 
mechanism, and so also to those defining the role and functions of the trade unions. 
It is not even unlikely that in a socialist constitution rules are taken up which in 
the first place should be valued as moral norms rather than provisions of law. This is 
valid e.g. for part of the provisions defining the duties of citizens. A provision of this 
kind is the one which declares that every citizen is bound to do work according to his 
abilities. As is known in Hungary, and in general in the majority of the socialist 
countries, there is no general obligation to work provided by the law. 
Between the two extremes of the fundamental law accepted in the "state or 
public" and the "social" sense there is of course a wide gamut of intermediate solu-
tions. If we want to find a place for the Hungarian Constitution of 1949 (in particular 
for its provisions on the social arrangements) on this gamut, we may say that this 
constitutional charter is by far closer to the type of a fundamental law in the "s ta te" 
or "public" sense. This circumstance has affected even the amendments introduced 
under Act I of 1972. First, in a certain sense circumscribed the scope within which 
"non-state" elements could be incorporated and the extent to which the social ele-
ments could be expanded, and, secondly, it prevented the legal character of the con-
stitution from being dissolved in a long-range political programme. The new chapter 
on the social order, beyond the expression of the character of the state and the most 
important principles of the political set-up (the combination of the representative 
system and the elements of direct democracy), with due consideration to the whole 
network of social organizations defines the basic institutions and the most striking 
peculiarities of the political system. The amendment in an unambiguous and clear-
cut form defines the place of the social organizations in the political system of the 
Hungarian People's Republic without, however, bringing under legal regulation 
their internal organization and functions as a whole. On the other hand as compared 
to the earlier text of the constitution, the restatement in a by far more differentiated 
manner defines the aims of general interest of political activity whose achievement is 
the common function of the state and social organs. 
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On the ground of what has been set forth the question may now be answered, 
what type of social relations the chapter of the constitution on the social order has 
brought under regulation. It could be said that the subject of regulation of this chap-
ter comes in its totality within the field of political relations.6 O n the on part it ex-
presses the institutional side of the political relations (the type and character of the 
state, the most prominent state and social organizational forms of the political ar-
rangement), and on the other, approaching f rom the external and internal functions 
of the body politic, it defines the principal traits of the international relations of the 
state, its economic organizational, cultural educative functions. A t the expense of a 
slight simplification we may even say that it sets the fundamental goals of the foreign 
policy, economic, cultural and social policy of the state. 
The recent amendment of the constitution, which adjusted the wording of the 
Constitution so as to be in agreement with the consequences of the social metamor-
phosis of close to a quarter of a century, has so to say modified the two chapters on 
the fundamental institutions of the social arrangements nearly in all their details. The 
amendment has brought about changes even in the structure of the Constitution. The 
amended wording of the Constitution has not only extended the field of the provi-
sions earlier split into two chapters (viz. on the political system and the social and 
economic arrangements) but consolidated them into a single chapter. For that matter 
the structural set-up has obviously been recommended by the recognition also that 
the provisions concerning the social arrangements are of a uniform type and on the 
whole define social relations coming within the scope of political relations. 
2. First of all the development of the theses defining the character of the state, 
the class content of the state power have to be examined. What has changed and what 
has remained since 1949? The state was in 1949 the dictatorship of the proletariat, 
and has remained it to this day. The leading role of the working class prevailed at that 
time, and prevails today. Owing to the large-sized regrouping of society, however, 
the weight and role of the different classes and layers of society in the exercise of 
political power have changed considerably. 
The Constitution of 1949, as an achievement, declared that "Hungary is a 
People's Republic."7 "The Hungarian People's Republic is the state of the workers 
6
 The political relations occupy a peculiar, yet precisely defined posi t ion in the hierarchical order 
of the various types of social relations. The analysis of the question, and even a cursory presentation of it, 
are outside the scope of the present study. Incidentally recent literature on the theory of state and law deal 
with the quest ion from several aspects. In particular see SZABÓ, I.: A jogelmélet alapjai (Fundamentals of 
the theory of law). Budapest, 1971 . pp. 41 et seq., 7 3 et seq. 
7
 The amendment of the Constitution has left this designation of the character of the State un-
changed. On the other hand, exactly in order to produce ev idence of the d e v e l o p m e n t since the enac tment 
of the Constitution specially declares that the "Hungarian People's Republic is a socialist state". A s is 
known the designation of people's republic is not general anymore in the E u r o p e a n popular democracies . 
Czechoslovakia has in her constitution of 1960 taken up the designation of "socialist republic". S o has 
done Yugos lavia in her constitution of 1963, Rumania in hers of 1965. The G e r m a n Democratic R e p u b l i c 
in her constitution of 1968 has preserved the name of G e r m a n Democratic Republ i c . § 1 of the const i tu-
tion, however, separately declares that "The German Democrat ic Republ ic is a socialist state of the 
German nation". The constitution of Bulgaria of 1971 has retained the earl ier designation of P e o p l e ' s 
Republic with the addition that the People 's Republic of Bulgaria is the socialist state of the working p e o -
ple of towns and country. (§ 1). 
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and working peasants." ( § § 1 and 2 of the Constitution of 1949.) No special mention 
was made of the intelligentsia, or in general of the middle layers of society. 
Nevertheless the Constitution, reckoned with these too as the basis of power, name-
ly, in point of principle, declared that "In the Hungarian People's Republic all power 
belongs to the working people." At the time of the introduction of the Constitution 
of 1949, however, this thesis had a double meaning. First, it gave expression to the 
wide alliance character of the dictatorship of the proletariat, a dictatorship embrac-
ing all layers of the working people. Secondly, making use of an "a contrario" ar-
gumentation, the constitutional thesis permitted the interpretation that the "non-
working people", the exploiters, had no share in the political power even if otherwise 
they retained formally their franchise. 
Essentially this constitutional thesis was the legal basis of a number of political 
and economic restrictions which in the initial, transitional phase of the building of 
socialism had been introduced against the members of the exploiting classes. Identi-
cally the Constitution specially referred to the possibility of such restrictions also at 
other places, e.g. in the theses defining the economic policy of the state, or certain 
civic rights. (We shall revert to these on analysing the development of the relevant 
theses of the Constitution.) The amended constitution uses a wholly new formula, a 
formula more differentiated than the earlier, for the definition of the character of the 
state power. According to the new thesis of the Constitution the leading class of so-
ciety is "the working class which exercises power in alliance with the peasantry rallied 
in cooperatives, together with the intelligentsia and all other working layers of soci-
ety." This new formula before all indicates the changes that have taken place in the 
composition and the numerical ratio of the peasantry. In 1949 55 per cent of the 
earning population belonged to the peasantry, by 1972 this ratio has dropped to a 
bare twenty per cent. The overwhelming majority of the peasantry does its work in 
agricultural cooperatives. Actually about 95 per cent of the country's arable land 
under cultivation belongs to the socialist sector, where of 80 per cent is land culti-
vated by agricultural cooperatives and fifteen per cent tilled by state farms. As a 
matter of fact the change that has taken place in the numeric increase of the intel-
ligentsia is at least of similar importance. 
In the amended wording of the Constitution even theses preserved unchanged 
have gained new contents. So e.g. the thesis that "all power belongs to the working 
people", after the liquidation of the exploiters as a class (to which there is a special 
reference also in § 6 of the Constitution) today in a clear-cut form expresses that in 
principle every member of society may take part in the exercise of political power 
with equal rights and equal chances: there is not a layer of society which would be 
subject to restrictions on the ground of affiliation to a definite class. 
3. The provisions of the Constitution relating to the organization of the polit-
ical power and its mechanism testify to a remarkable development. The Constitution 
of 1949, in its chapters on the arrangements of society, merely laid down the rep-
resentative foundations of the body politic. It gave expression to the institutions of 
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direct democracy attached to the local agencies of the sovereign power, whereas on 
regulating the fundamental civic rights it referred within the framework of the right 
of association to the social organizations of the political mechanism, so e.g. to the 
party of the working class, the popular front, the trade unions. 
This method of regulation, too, reflected the actual political conditions of the 
given period. At the time of the approval of the Constitution there still were a 
number of political parties. These were though not parties of the opposition, 
moreover these parties expressly recognized the leading role of the workers' party in 
politics. There remained, however, the question of the outlook of these parties. 
Should they continue their life as autonomous social organizations, so to say as or-
gans transmitting the policy and the ideas of the working class party to the various 
layers of society? Should they display activities within the framework of the popular 
front? Or should they without proclaiming their formal dissolution de facto discon-
tinue their operations? Practically this was what eventually happened. It is a histori-
cal and social fact today, that no political party other than the Marxist-Leninist party 
of the working class exists in Hungary. This is the de facto situation. There is no pro-
vision of law, however, which would lay an embargo on the operation of another 
political party. In like way the leading role of the working class party has to be ac-
cepted as a historically developed fact of Hungarian society. " T h e Marxist-Leninist 
party of the working class is the leading force of society", states § 3 of the restated 
Constitution.8 
The position of the popular front under constitutional law has developed to 
what it is at present in a more or less peculiar form. Before the establishment of the 
dictatorship of the proletariat the popular front essentially functioned as the loose 
coalitional framework of the political parties. Af t e r the consolidation of the power of 
the working class the fate of the popular front was in the balance. It was even doubted 
whether the new mechanism of the political power in statu nascendi was in need of the 
popular front at all. And if so, what form of operation should the popular f ront 
choose? Was it sufficient that it operated only during the electional campaign for the 
8
 Even today the leading role of the Hungarian Socia l i s t Workers' Party relies on the pr inc ip les 
which follow ing upon the reorganization of the party in the a u t u m n of 1956 the l ead ing organs of the party 
have by keeping the Leninist norms of leadership before t h e m worked out . " E v e r y organization and 
m e m b e r of the party shall courageously take a stand against any attempts at the revival of the earl ier s ec -
tarian, antidemocratic methods of leadership. The Hungarian Socialist Workers' Party is intent o n b r e a k -
ing away decidedly from the old, noxious practice as well which so far was characteristic of the re la t ions of 
the Party to the state organs and other social agencies. T h e Party does guarantee its political and i d e o l o g -
ical leading role in the activities of the state organs and in o t h e r social organs of the working p e o p l e by a 
correct formulation of the object ives and tasks, by r e c o m m e n d a t i o n s serving the rise of the working p e o -
ple and the country and not by instructions, by resolutions pronounced as b inding . . . " The reso lut ion of 
the Provisional Central C o m m i t t e e of the Hungarian Social is t Workers' Party o f December 5, 1 9 5 6 : A 
Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai (1956-1962) (Reso lu t ions and d o c u m e n t s 
of the Hungarian Socialist Workers' Party [ 1 9 5 6 - 1 9 6 2 ] ) . Kossuth Kiadó, Budapes t , 1964. p. 2 1 . " A 
quest ion closely associated with the building of the Party is the practical e n f o r c e m e n t of the principle that 
in Hungary except for party functions any public post, be it social or political, be it the lowest or the h ighes t 
assignment, may be filled also by non-party persons." R e s o l u t i o n s of the national conference of the H u n -
garian Socialist Workers' Party, June 2 7 - 2 9 , 1957, ibid. p. 6 6 . 
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discharge of functions associated with the elections? Or on the contrary: should it be 
turned into a quasi-party organization with independent membership, and strong 
local and territorial branches, i.e. into the "party of non-party men?" Or should it 
become the federation of social associations? In this case its direct contact with the 
masses would cease and all that remained would be to coordinate the operations of 
other organizations maintaining direct contact with the masses. It should be noted 
that these variants were by no means excogitated artificial variants. All of these var-
iants existed in the one or the other of the popular democracies in the one or the other 
phase of their development. 
The Constitution of 1949 eventually defined the Hungarian Patriotic People's 
Front as the federation of social associations and it was on this consideration that the 
Constitution placed the Front under the control of the provisions governing the right 
of association. In this form, however, the People's Front did not operate at all.9 Its 
actual framework of operation has developed through several transitional stages. 
Actually the Hungarian Patriotic People's Front is a social mass movement embrac-
ing the broadest layers of society, which though void of a recorded membership has 
strong continuously operating local organizations in general elected by the popula-
tion in assemblies and indirectly formed, in like way permanently operating 
territorial and central organs. These organs may even take actions of their own, still 
they cooperate in the election of the representative organs and then in their opera-
tions. It is on this understanding that the restatement of the Constitution has defined 
the position and role of the Hungarian Patriotic People's Front among the funda-
mental political institutions of the social order.1 0 
9
 It is worth while to note that within the Party o f the Hungarian Working People doctr ines have 
been formulated according to which in the political m e c h a n i s m of the popular democracy d e v e l o p e d to a 
dictatorship of the proletariat there is n o place of the P e o p l e ' s Front, or if not so, it has a raison d'être only 
for a brief period of transition. "The People's Front is necessary in the present phase ofdevelopment,xft7/;'r 
is a formation of a transient character, which in the period of transition is the intermediate step from the 
bourgeois democratic multi-party system to the single-party system of the dictatorship of the proletariat. The 
People's Front is the transmiss ion. . . (in a period) w h e n our proletarian state has not yet transgressed or 
shed the bourgeo i s democratic relics altogether" stated Józse f Révai hardly a f e w days after the format ion 
of the new type P e o p l e ' s Front, o n March 5 , 1 9 4 9 . (The archives of the Inst i tute of Party History 1, 1 - 3 9 ) 
quoted by SÁOVÁRI, A . : Népfront és koalíció Magyarországon 1946-1948 (Peop le ' s Front and coal i t ion in 
Hungary, 1 9 4 6 - 1 9 4 8 ) . Budapest, 1 9 6 7 . p. 305. Incidental ly the official pos i t ion taken by the Party did 
not agree with this. The study publ i shed in the periodical of party greets the People ' s Front as the organi-
zation "guaranteeing the cooperat ion and the uniform leadership of the part ies and mass organizat ions of 
the working c las ses" which may have important funct ion for a long time. MÓD, A.: Az uj Függetlenségi 
Népfront (The n e w People's Front o f Independence) . Társadalmi Szemle , 2 / 1 9 4 9 , p. 104. 
10
 T o d a y w e may speak of the Patriotic People ' s Front as the pecul iar form of express ion of na-
tional unity which irrespective of social position, occupat ion or opinion uni tes the citizens sponsor ing the 
objectives of the People ' s Front and are desirous to take part in its activities. " T h e Patriotic P e o p l e ' s Front 
unites the forces o f society for the c o m p l e t e building u p o f socialism, the so lut ion of political, e c o n o m i c , 
cultural problems, cooperates in the e lec t ion and operat ions of the organs of popular representation" ( § 4 
[2] of the Const i tut ion) . As a matter of fact there is c o p i o u s special literature dealing with the activities, 
development, funct ions of the P e o p l e ' s Front and so a l so with the posi t ion it occupies in the political 
mechanism. For details of the const i tut ional aspects of the question as wel l s e e HALÁSZ, J.: A Hazafias 
Népfront-mozgalom társadalmunk politikai rendszerében (The movement o f the Patriotic P e o p l e ' s Front 
in the political sys tem of Hungarian society). Állam és Igazgatás, 6 / 1 9 7 2 . pp. 481^194. 
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The amendment of the Constitution has taken up the t rade unions also among 
the fundamental institutions of the political system. The Constitution, in its restated 
form, indicates that the trade unions discharge a duality of functions. First, they have 
what may be termed general functions in that by serving the interests of the com-
munity as a whole they take part in socialist construction work, safeguard and rein-
force the power of the people. Secondly, within the sphere of their special functions 
they serve group interests, i.e. safeguard and represent the interests of their m e m -
bers, of the working people. The earlier wording to the Constitution laid stress only 
on the functions first mentioned, i. e. general set of functions of the trade unions. This 
formulation of the functions of the trade unions was meant to give expression to the 
doctrine that the trade unions could not have any functions of safeguarding interests 
against the socialist state embodying the power of the working people. This doctrine 
turned the trade unions into agencies which as their primary function transmitted the 
policy of the workers' party to the various layers of the wage and salary earning 
population. The reform of economic management introduced during the latter years, 
which has given prominence to the economy of production and in this connexion to 
the increase of the independence and higher degree of responsibility of the particular 
enterprises or institutions, has at the same time resulted in a greater stress on the set 
of functions of the trade unions implying the safeguard of the interests of their 
membership. Simultaneously the doctrine has been given form expressing that the 
trade unions cannot be considered mere agencies of transmitting policy, but organs 
autonomously responsible for the shaping of a policy serving the interests of the 
working class.11 
The recent amendment of the Constitution has without changes maintained 
the thesis making the representative organs elected by the population the funda-
mental organizational form of the exercise of the sovereign power. In addition, 
11
 A s regards the functions of the trade unions the amendment of the Const i tut ion has given a f irm 
form to a situation already established in the practice of soc i e ty of late years. A m o n g others this is b o r n e 
out by the documents of the Xth Congress of the Party. " A l t h o u g h the socialist s tate , the laws and c o l l e c -
tive agreements guarantee the rights of the working peop le , still the experiences o f the party prove that by 
themselves these are not suff ic ient . . . U n d e r socialist condi t ions of society it is necessary also that the trade 
unions safeguard the rights of the working collectives, of s ingle persons, and take a stand for their dai ly in-
terests. In this way the trade unions o f the working class n o w holding power h a v e to discharge a dual f u n c -
tion. First, the safeguard of the all-social interests, secondly, the safeguard of the interests of the m e m b e r s 
of the trade unions and of the individual workers. (KÁDÁR, J.: A Központi Bizottság beszámolója. A 
Magyar Szocialista Munkáspárt X. Kongresszusa jegyzőkönyve (Report of the Central Committee . P r o -
ceedings of the Xth Congress of the Hungarian Socialist Workers ' Party). B u d a p e s t , 1971. pp. 108—109. 
The XXIInd Congress of the Trade U n i o n s analyzed this ex tremely complex structure of interests, wi th in 
which the socialist trade unions operated, from several aspects . "Under socialist conditions it is the c o n d i -
tion of a balanced deve lopment of soc ie ty that the interest of society should b e reconciled to the in teres t s 
of various groups and of individuals." T h e Congress spec ia l ly expressed that for the successful per for -
mance of the dual, i . e . safeguarding and general, funct ions o f the trade un ions the recognition "that the 
function of the trade unions is not only the transmission of the policy of the revolut ionary workers' party to 
the working masses, but also their active participation in the moulding of po l icy . It is only in this w a y that 
the trade unions can unfold their social activities: the safeguard of the interests o f the membership", w a s of 
decisive importance. (Cf. A Magyar Szakszervezetek XXII. Kongresszusa. 1971. máj. 4-8. Rövidített 
jegyzőkönyv [The X X I I n d Congress o f the Hungarian trade unions, May 4 - 8 , 1971, abbridged pro-
ceedings] . Budapest , 1971. pp. 1 8 - 1 9 . Report of the Nat iona l Council of T r a d e Unions.) 
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however, the Constitution refers also to the elements of direct democracy of the ex-
ercise of the sovereigh power. " A t the site of work and at their domicile the citizens 
take part also directly in the management of public affairs," s tates § 2 (5) of the Re-
statement of the Constitution. In this formulation the category of "public affairs" 
appears as a collective notion. It expresses the direct participation of the citizens in 
the exercise of public power (hereincluded the organizational forms in the first place 
which attached to the various public representative, administrative organs and to the 
judiciary invite the population to the discharge of state functions), and at the same 
time it is an indication of the recognition - on a constitutional level - of the institu-
tions of democracy in the places of employment, in the factories, etc.12 
4. As has been made clear earlier even viewed from the institutional side of 
the political relations the provisions of the Constitution on giving expression to the 
principal traits of the social arrangement present a rather remarkable development. 
The changes on the other side of the political relations, viz. the side of the rules gov-
erning the state functions and the conditions of the discharge of the state functions, 
are even more remarkable. Already the earlier wording of the Constitution defined 
the external and internal functions of the sovereign power. The development results 
mainly from the circumstance that following upon the laying of the foundations of 
socialism the state of the Hungarian People's Republic "organizes the forces of soci-
ety for the complete building up of socialism" (§ 5 [1]). In the course of carrying 
through this principal function of necessity the scope of both internal and external 
functions of the sovereign power will tend to expand. 
(a) The earlier wording of the Constitution dealt rather tersely with the ex-
ternal functions of the state or the sovereign power. It contained though provisions 
on the defence of the independence of the country,1 3 still it omitted to settle the posi-
tion of the country on the international plane or the trend of its foreign policy in a 
policy-making form. The Restatement before all makes clear the relations of Hun-
gary to the community of the socialist countries. "Relying on the community of the 
socialist countries the Hungarian people has laid the foundations of socialism", states 
the Preamble of the Constitution. The chapter on the social o rder defines the inter-
national position of the Hungarian People's Republic in a clear-cut form: "The 
Hungarian People's Republic, as part of the socialist world system, develops and 
1 2
 This m e t h o d of regulation is wholly peculiar. T h e socialist const i tut ions in so far as they contain 
provisions on the e lements of direct democracy, normal ly bring under regulat ion the field of e n f o r c e m e n t 
of this democracy separately as far as the exercise of publ ic or political p o w e r is concerned a n d in the 
framework of democracy in the factor ies , in the p laces o f employment. S e e e . g . §§ 2 and 1 1 of the 
Czechoslovak Consti tut ion of 1 9 6 0 , § § 5 and 42 of the Consti tut ion of the G e r m a n Democratic Republ i c 
of 1968, §§ 2 and 2 4 of the const i tut ion of the P e o p l e ' s Republic of Bulgaria . 
13
 A s a mat ter of fact the Const i tut ion contains at other places, and a l so in its earlier word ing , in-
direct references t o the external f u n c t i o n s of the State. T h u s e . g . within the e c o n o m i c organjzing funct ions 
it mentions the increase of the d e f e n s i v e power of the country as an objective, o n dealing with the c o m p e -
tence of the Parl iament and of the Presidential Council it refers to the right o f declaration of war a n d sign-
ing of peace treaties , the signature of treaties and international agreements, funct ions associated with the 
country's foreign representation; in an indirect form the Constitution indicates the course of fore ign poli-
cy, in the prov i s ions dealing with pol i t ical asylum. 
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strengthens its friendship with socialist countries; in the interest of peace and human 
progress it strives for cooperation with all peoples and countries of the world." 
( § 5 [ 2 ] ) . 
The special stress laid on the international relations existing with the socialist 
countries is a peculiarity of the latest socialist constitutions. On the whole similar 
provisions have been taken up in the Constitution of 1968 of the German 
Democratic Republic. Accordingly: The German Democratic Republic, conforming 
to the principles of socialist internationalism, fosters and develops the all-round 
cooperation and friendship with the Union of the Socialist Soviet Republics and the 
other socialist states." (§ 6 [2]). The Bulgarian constitution of 1971 partly in its 
Preamble, partly in its first chapter refers to the reinforcement of "cooperation, al-
liance and friedenship" with the Soviet Union and the socialist countries. (Section 
3 [1]). In addition on describing the social and economic system of the country the 
constitution specially declares that "the economy of the People's Republic of Bul-
garia develops as part of the socialist economic world system". (§ 13 [3]). 
(b) At the time of the introduction of the Constif ution of 1949 Hungary made 
the first steps only on the path leading to the creation of a socialist system of 
economy. Consequently the Constitution, beyond proclaiming the social ownership 
of the bulk of the means of production, confined itself essentially to the formulation 
of programmatic rules as regards the functions of the State in organizing the coun-
try's economy. The Constitution took the multisectoral structure of economy for 
granted and showed the coexistence of the ownership of the means of production by 
society and by the exploiting classes. At the same time it drew the outlines of an 
economic policy having as its goal the gradual elimination of the exploiting classes 
from economy. At the time of the approval of the Constitution the policy to be con-
tinued towards small-scaie producers of goods had not yet been defined with the re-
quired clarity. Consequently, even the Constitution did not sharply distinguish be-
tween the private ownership of small-scale producers of goods and the private own-
ership of an exploiting characters. This was a period when the criteria for a delimita-
tion of small-scale private property and personal property had not yet been formu-
lated as well. On the other hand within the sphere of social property the Constitution 
drew too rigid and sharp lines between state and cooperative ownership. Setting out 
from the idea of " the higher order" and "more consistently socialist character" of 
state ownership and the "transitional" character of cooperative ownership the Con-
stitution exaggeratedly extended the sphere of economic activities exclusively re-
served for state organizations, a sphere namely where even the operation of 
cooperatives was suppressed. 
As regards economic management the Constitution was satisfied with defining 
the principle of a planned economy and also its guarantees. It omitted to delimit the 
functions of the economic units (i. e. the enterprises) and of the administrative agen-
cies directing them. It was for this reason that no provisions were taken up on the 
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autonomous responsibility of the enterprises and the units directly engaged in 
economy or on guarantees reinforcing this responsibility. 
This presentation of the characteristic traits of the regulation of 1949 at the 
same time pegs out the path of fur ther development. The restatement of the Con-
stitution of 1949 as a result states the liquidation of the exploiting classes of society 
and the predominance of the socialist relations of production (§ 6 [1]). The disap-
pearance of the exploiters as a class, the domination of socialist relations of produc-
tiön and the liquidation of exploitation are but links closely knitted together, yet not 
necessarily coinciding, in the same process. This is borne out also by developments in 
Hungary. The disappearance of the exploiters as a class of society was e.g. declared 
by the Vllth Congress of the Party, as early as in 1959,14 whereas the predominance 
of the socialist relations of production was proclaimed only following upon the 
socialist reorganization of agriculture.15 
The amendment of the Constitution in the form of a principle declares that the 
State "develops and protects all forms of social ownership". (§ 6 [2]). This formula-
tion of governmental policy in respect of social ownership deserves attention for 
several reasons. Before all it indicates that even in the present phase of development 
the Hungarian Constitution sets out from the thesis of a coexistence of the various 
forms of social ownership and as far as the protection and development of property is 
concerned does not distinguish between the types of social property. As is known the 
positions adopted in this question are far from being uniform in the several socialist 
countries. In the Yugoslav Federal Socialist Republic only the property of the people 
as a whole has been recognized as social property and the enlistment of any type of 
group property in the sphere of social property has been precluded.16 
Incidentally the text of the Constitution does not determine the sphere of 
forms of property which may be recognized as social. It cannot be argued, however, 
that the Constitution defines State and cooperative property as the fundamental 
14
 "During the latter decade we have liquidated the capitalist and seigniorial classes" declares the 
resolut ion of the V l l t h Congress ( N o v e m b e r 3 0 - D e c e m b e r 5, 1959). See: Az MSZMP határozatai és 
dokumentumai (1956-1962) (Reso lut ions and documents o f the Hungarian Socialist Workers' Party 
[ 1 9 5 6 - 1 9 6 2 ] ) . Budapest , 1964. p. 388 . 
15
 For the first t ime the resolution of the Central C o m m i t t e e of the Hungarian Socialist Workers' 
Party (September 12, 1961 ) on the second deve lopment plan of national e c o n o m y deve lopment declared: 
"In all branches of our national e c o n o m y socialist production relations have b e c o m e predominant ." See 
ibid. p. 500 . The a m e n d m e n t of the Const i tut ion of 1972 essential ly uses the same formula, i . e . one in 
conformity with a s i tuat ion which has b e c o m e established m o r e than a decade before . For that matter 
there are substantial d i f ferences between the constitutions of the popular democrac ies in this respect. The 
Rumanian constitution o f 1965 at the corresponding place speaks of "the def init ive termination of ex-
ploi tat ion of man by m a n " (§ 5), whereas according to the Bulgarian constitution of 1971 "the e c o n o m i c 
sys tem is a socialist o n e " , "it precludes the exploitation of man by man and deve lops in the direction of a 
communis t economy according to plan" (§ 10). 
16
 For details s ee KOVÁCS, I.: A társadalom gazdasági berendezkedése és az alkotmány jog (The 
e c o n o m i c arrangements of society and constitutional law). G a z d a s á g és Jogtudomány, IV. ( 1 9 7 0 ) pp. 4 0 8 
et seq. 
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forms of social property. This is what unambiguously appears from all other relevant 
provisions of the Constitution. Nor is there any doubt as to the qualification of joint 
property of the state and cooperatives, or of cooperative organizations as social 
property. The situation of the property held by social organizations or associations is 
by far not defined in this clear-cut form. Obviously the property of social organiza-
tions not governed by the law of associations has to be classified as social property in 
its entirety, and in all likelihood also the property of associations-governed by this law 
has to be assigned to this category. This may be stated even if we know that the pro-
visions of the particular branches of law make certain distinctions as regards the 
property of these two types of social organizations. This opinion is supported also by 
the regulation of the Hungarian Civil Code (Act IV of 1959). Accordingly unless the 
law provides otherwise the provisions governing cooperative property (i.e. one of 
the generally recognized fundamental types of social property) have to be applied to 
the property relations of both social organizations and associations (§ 179 [2]). A 
relatively wider concept of social property has the support of socialist legal and in 
particular economic literature. Literature in the majority of the socialist countries 
almost unanimously agrees on a concept assigning group property in the socialist 
countries to the category of social property. 
Also it should be remembered that a comparison of regulations incorporated in 
the several constitutional charters provide by far fewer guiding marks as regards the 
extent of social property. E. g. the majority of the socialist constitutions avoids the 
use of the category of social property, at least as a collective notion. The Soviet con-
stitution of 1936 e.g. provides of the socialist ownership of the means of production 
and not of social property. It refers to state and cooperative property as the two types 
of socialist property and not as social property.17 In the first popular democratic 
constitutions the use of the term of social property as a collective notion was out of 
the question. The Hungarian Constitution of 1949 was the first to provide of social 
property as a general category embracing the various forms of state and group prop-
erty. In this respect the Rumanian constitutions of 1952 and 1965 rely in their en-
tirety on the pattern worked out in the Soviet constitution of 1936. Interestingly as 
regards its essence the regulation taken up in the constitution of 1968 of the German 
Democratic Republic also adheres to the path marked out by the Soviet constitution 
of 1936. Still it departs from the Soviet regulation in so far as in addition to state and 
cooperative property it refers to the property of the social organizations as a type of 
social property.18 
, 7
 Cf. 5 of the Soviet constitution of 1936 . 
1 8
 For a better understanding of the particular forms of property coming within the s c o p e of 
socialist property in the fo l lowing the relevant provis ions of the constitution of the German Democrat i c 
Republic will be quoted verbatim: "§ 10 (1) : " D a s sozialistische E igentum besteht als gesamt-
gesel lschaft l iches Volkse igentum, als genossenschaft l iches G e m e i n e i g e n t u m werktätiger Kol lekt ive 
sowie als Eigentum gesellschaftl icher Organisationen der Bürger." 
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The notion of social property has been defined in the Czechoslovak constitu-
tion of 1960 and in the Bulgarian constitution of 1971 ina manner on the whole uni-
form with the definition of the Hungarian Constitution.19 
The provisions of the Hungarian Constitution of 1949 dealing with state 
property are merely reflections of the uniform process of the genesis of socialist state 
property. Practically the uniform state property came into being only following upon 
the enactment of the Constitution, or at least the process of the birth of uniform state 
property could be regarded as concluded only with the enforcement of the provisions 
of the Constitution. An example for this was the merger of communal property in the 
uniform state property.2 0 Neither can the statement be made unquivocally that at the 
enactment of the Constitution this development could already be foreseen. As a 
matter of fact in the Constitution by the side of state and cooperative property the 
property of public bodies or communities was dealt with as a sub-special of social 
property. Undoubtedly in the period under review this form of property referred not 
only and not in the first place to communal property. Notwithstanding the statement 
may be made that the recognition of the property of public bodies or communities on 
a constitutional level could have provided the legal framework for the integration of 
communal property into the system of forms of socialist property as developed in 
Hungary without recourse to an amendment of the Constitution.21 
19
 According t o § 8 of the C z e c h o s l o v a k constitution of 1960 "socialist social property has t w o 
fundamental types: s ta te property (national assets) and coopera t ive property (the property of the peop le ' s 
cooperatives)". In a m a n n e r analogous to the formulation o f the Hungarian const i tut ion this formulation 
a l so omits the property o f social organizat ions as a special f orm of social property, still because the con-
stitution explicitly re fers only to the fundamenta l types of social property, it implicitly recognizes also the 
o t h e r forms of social property. Relevant literature for that mat ter enumerates the property of social or-
ganizat ions among social property. The Bulgarian constitution of 1971 uses a specif ic way of regulation. 
O n defining the socialist character of the e c o n o m i c order the Const i tut ion refers to the social ownership of 
the means of product ion ( § 13). Then w i t h o u t any classification it enumerates the forms of property ex -
isting in the People's Republ i c of Bulgaria, viz. state and coopera t ive property, the property of social or-
ganizations and personal property (§ 14) . Then it declares the unified state property (as all-national 
property) the form of highest level of socialist property. It special ly points out that the existence of state 
property defines the social ist character of b o t h cooperative property and that of social organizations. A c -
cordingly the const i tut ion declares special protection only of state property. Finally the constitution re-
verts to social property as a collective category . Within the article on state and cooperat ive property and 
the property of social organizations the constitution declares that "the forms of social property d e v e l o p 
continually and approx imate one another in order to d e v e l o p to uniform, al l-national propterty". 
2 0
 At the t ime o f the enactment o f the Constitution property of the se l f -governing units or c o m -
munal property was still known. Act X o f 1 9 4 9 only a few m o n t h s before the enac tment of the Const i tu-
t ion provided of the c o m m u n a l enterprises as enterprises in the ownership of "municipalities, further of 
municipal, communal se l f governments" by the side of enterprises in state ownership. T h e Act emphas izes 
the socialist character o f the enterprise. A t the same time in draws a line between the property of the se l f -
-governing units and s tate (national) property . The introductory decree of the Act , in the autumn of 1 9 4 9 , 
d e c r e e d the reorganizat ion of enterprises in the ownership o f self governing units into communal enter-
prises (Decree 4 3 1 1 ( 4 3 1 1 / 1 9 4 6 , [XI. 1 2 ] ) 1 9 4 9 (XI. 12.) o f the Council Ministers. The communal en -
terprises were with the termination of the duality of public administration (state and municipal) and the 
birth of the unified s y s t e m of organs of state power and administration built upon the local councils 
m e r g e d into the uni form state property. T h e process was c l o s e d with the promulgation of the uniform legal 
rule on the state enterprises ( law-decree N o . 32 of 1950 - A u g u s t 6, 1950) . 
2 1
 On another occasion we have dea l t in detail with the meaning of the category of c o m m u n a l 
property in the Soviet U n i o n , a form which l ived till 1930. A m o n g others we have indicated its e f fects o n 
the modern regulation o f landed property. (Cf. KOVÁCS I.: A társadalom gazdasági berendezkedése és az 
alkotmányjog (The e c o n o m i c arrangement of society and constitutional law). G a z d a s á g és Jogtudomány, 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 17, 1975 
Constitutional development 21 
Actually, however, there is no more doubt that soon following upon the 
enactment of the Constitution of 1949 the unity of state property could be regarded 
as definitive and consolidated as regards both the object and subject of this property. 
On the other hand it cannot be argued that in certain phases of socialist construction 
work exaggerated consequences were attached to this unity which pointed by far 
beyond the guarantees needed for the unity of state property. This accounts for why 
during the latter years the question of the appropriate interpretation of the unity of 
state property has come to the fore in two respects. In the preparatory stage of the 
economic reform, then later, when the self-government of the councils was on the 
agenda, the problem of the distinction of the so-called budgetary assets at the dis-
posal of the administrative agencies within state property, further of enterprisal as-
sets, and still later of communal and municipal assets emerged on several occasions. 
For that matter the amendment of the Constitution has settled the still open ques-
tions even here. In the Restatement of the Constitution expression has been given to 
the thesis that in the present phase of socialist development neither the reinforce-
ment of enterprisal autonomy nor the guarantee of the self-government of the coun-
cil can affect the unity of state property. In the given case the settlement of any ques-
tions consists in neither the further differentiation of the forms of ownership nor even 
the recognition or non-recognition of the several sub-species of state property, but in 
a structure of the system of economic management and its methods which guarantees 
an autonomy for both the enterprises and the local government councils representing 
certain territorial units in harmony with their functions in respect of the utilization of 
state property entrusted to their care. This essentially political recognition has been 
given expression in the provisions of the chapter on the social order which declares 
that the state enterprises and economic organizations in the service of the general 
interests of society manage the assets entrusted to them autonomously in the manner 
and with the liability as provided by the law. (§ 9.) Among the guarantees of the 
self-governing rights of the councils the thesis that the councils "manages its material 
means independently" (§ 43) on the whole expresses the same idea. 
Further two amendments affecting state property also come within the scope of 
economic management. Namely the one which narrows down the sphere of objects 
IV. ( 1 9 7 0 ) pp. 4 2 2 et seq.) B e y o n d this let it be m e n t i o n e d that the institution of communal property, 
which existed earlier, inf luenced even the provisions of the Constitution o f 1936. Thus it is by no means 
accidental that the constitution specially enumerates the communal public utilities and the municipal 
housing funds among the exc lus ive objects of state property. A s a matter of fact earlier these were special 
objects of c o m m u n a l property. It should be r e m e m b e r e d that at the t ime of the anactment of the Hun-
garian const i tut ion of 1949 the Czechoslovak const i tut ion was the only o f all socialist constitutions in force 
which made ment ion of c o m m u n a l property. The way how the constitution integrated communal property 
into the system of socialist property is a matter of special interest. According ly it was the State that as a rule 
disposed of national property. T h e part of national property void of any all-national interest and wholly or 
mostly serving the interests of the inhabitants of an administrative unit, muncipality ( commune , district, 
region) b e l o n g e d to the organs o f popular administration (communal property) . (§ 149 of the constitution 
of 1948.) Incidentally c o m m u n a l property ceased to exist in Czechos lovakia and was merged into the 
uniform state property already in 1950. Cf. KNAPP, V.: A tulajdon a népi demokráciában (Property in 
popular democracy) . Budapest , 1954. p. 139. 
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of property (and economic activities) directly defined by the Constitution and exclu-
sively reserved for the State and refers the specification of these objects to special 
legislation respectively. The amendments also imply the widening of the guarantees 
of planned economy. Earlier the Constitution in the first place included these 
guarantees in the provisions governing state property, whereas the Restatement in-
cludes in these guarantees even such as come within the scope of cooperative prop-
erty.22 
Whereas the provisions governing state property have been expressed in as-
sociation with the system of economic management, the provisions relating to 
cooperative property have been embedded in the cooperative development scheme 
launched by the government. Here the far-reaching amendment of the thesis of the 
Constitution is explained by the circumstance that in 1949 (the year of the enactment 
of the Constitution) the cooperative movement made its first tentative steps only. In 
this phase of socialist metamorphosis mainly the political functions of the coopera-
tive movement, characteristic of the period of transition, came to the fore, i.e. the 
enlistment of the small-scale producers in the camp of socialist development, the 
gradual carrying over of this layer of society to the forms of collective production. 
Accordingly the Constitution in the first place testifies to the process as the outcome 
of which the association of the broadest layer of small-scale producers, viz. the 
peasantry, in newtype agricultural cooperatives has unfolded itself. Besides by giving 
expression to the policy of the State to promote every genuine cooperative move-
ment directed against exploitation, recognition has been given to artisans' and 
homecraft, purchasing, sales and consumers' cooperatives of earlier date, yet in a 
process of metamorphosis. In the period unter review voluntariness, suppression of 
exploitation, in this connexion the stress laid on the work of the members of the 
cooperatives in cooperative operations and the state support of the cooperatives 
embodied the principles of the socialist cooperative movement as formulated in the 
Constitution. 
This period of transition of the cooperative movement has come to an end. 
Now that this period has come to an end of necessity a change has taken place in 
cooperative policy which instead of laying stress on the transitional (mainly political) 
functions has before all sponsored the cooperatives as long-lasting economic associ-
ations or undertakings, being justified even after the foundations of socialism have 
been laid down. Essentially the features of the cooperatives as large-scale enterprises 
of socialist economy akin to those of state enterprises come into prominence with the 
difference, however, that the cooperatives have preserved and even added to their 
traditional traits, viz. the voluntariness of association, the participation of the 
member in the management of the cooperative (i.e. the institutions of cooperative 
democracy), and the self-government of the cooperative. In addition to economic 
2 2
 Act VII of 1 9 7 2 on national e c o n o m i c planning is directly built upon the Constitution and 
realizes its relevant provisions. 
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functions the socialist cooperatives discharge also others. Thus in general they stand 
for the interests of their members, contribute to the shaping of the socialist way of 
living of their members. 
The priority given to economic functions, the relations of these to other func-
tions of the cooperatives, further the extension of the role of typically cooperative; 
institutions have been defined in a complex form by Act III of 1971 on coopera-
tives.23 The drafting stage of the act, its enactment and promulgation (October 2, 
1971) on the whole coincided with the drafting state of the amendment of the Con-
stitution. This explains why the Constitution, though in another setting and by laying 
stress on the long-range scheme, essentially sums up the same principles. 
The amendment of the Constitution gives expression also to the changes that 
have occurred in the state supervision of the cooperative movement. A s is known, in 
the first phase of the development of the socialist cooperative movement stress was 
laid mainly on the state direction (and not supervision) of the cooperative move-
ment. In addition to extensive supervisory powers embracing cooperative activities 
as a whole the state agencies had expressed directing rights in several scopes of 
cooperative operations. The system of state direction was even reinforced by the fact 
that the regional and all-national associations, federations of cooperatives of a vari-
ety of types acted not only as representative agencies of interests of the cooperatives, 
but exercised also rights otherwise vested in public authorities exactly in the field of 
cooperative management. With the exercise of these functions the federations came 
to be integrated into the hierarchical system of the public administrative machinery. 
We cannot even ignore that in fields where federations or associations of coopera-
tives were non-existent (e.g. in the system of agricultural cooperatives) the local 
governmental agencies, the councils and their administrative organs at the same time 
exercised the rights of federations of cooperatives. As the outcome of development 
since taken place, first, in all fields of the cooperative system national federations of 
cooperatives have become established. These are active exclusively as the represen-
tative agencies of interests of the cooperatives: their functions as public authorities 
have ceased to exist. This development is by itself a strong guarantee of cooperative 
autonomy. Secondly, it is the law that defines the extent of the supervisory rights of 
governmental agencies. This development has found expression also in the restate-
2 3
 "§ 1 The cooperat ive shall be a communi ty constituted voluntarily by the cit izens carrying on , 
with the personal and proprietary participation o f the membership, enterprise e c o n o m i c and social activity 
which shall discharge its funct ions on the basis of socialist cooperat ive property and democratic se l f -gov-
ernment as a juristic person. 
2 (1) The e c o n o m i c purpose o f the cooperative shall b e the furthering o f the membership's 
material welfare as wel l as a planned and prof i table cooperation in satisfying society's manifold require-
ments . 
(2 ) The social purpose of the coopera t ive shall be the developing of the membership's socialist 
way of life and thinking and serving its interests . 
"§ 3 The Hungarian People's R e p u b l i c shall recognize the freedom of cooperat ion aimed at an 
e c o n o m i c activity free from exploitation; it shall support and protect cooperatives which shall constitute 
organic parts of the socialist social and e c o n o m i c system." 
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ment of the Constitution, which declares that "The State ... guarantees the au-
tonomy of the cooperatives and exercises supervision over their activities for the en-
forcement of the principles of socialist cooperation"24 (§ 10 [2]). 
The amended wording of the Constitution also indicates the preferred position 
agricultural producing cooperatives enjoy within the cooperative movement. "The 
Hungarian People's Republic pays particular attention to the agricultural coopera-
tives of the peasantry. It protects and promotes the cooperative socialist ownership 
of the land", states the Constitution (§ 10 [3]). 
The Restatement of the Constitution, in harmony with the development since 
1949, brings under regulation separately personal property and the property of 
small-scale producers. The constitutional regulation of these two types of property is 
rather tersely worded. No special provisions have been taken up as regards either the 
objects or the subjects of these two types. This economy of words does perhaps sug-
gest that here we have a case of forms of property for the long run at least still in a 
state of flux. It is this state of affairs which a comparison with the relevant provisions 
of the Soviet, and other popular democratic constitution in force suggests as well. 
Constitutional regulation goes into somewhat more details as regards the 
property of small-scale producers. Accordingly the Constitution "recognizes the so-
cially useful economic activities of small-scale producers. However, private property 
and private initiative must not be prejudicial to the interests of the community." 
(§ 12). From this way of regulation (compared to the most important effective rules 
governing small-scale production) certain general conclusions may directly be drawn 
which throw a light on the contents of the theses of the Constitution. First, the Con-
stitution does not recognize small-scale producing property as a special category of 
property: it considers it private property, or in the parlance of the Civil Code, small 
private property. Secondly, the Constitution does not distinguish between peasants 
tilling their landed property individually and other small-scale producers. 
Undoubtedly at present provisions of law of a lower order in many respect indicate 
this differentiation, Constitution, however, does not put up obstacles to a complete 
2 4
 Apparently this formulat ion of the state supervision of cooperat ives is more comprehensive 
than the scope of state supervision of lawful operat ion as laid down in the Cooperative Act . Accordingly 
the state agencies in charge of supervision may mere ly make sure w h e t h e r or not a) the statutes of the 
cooperative or its representative agencies, or any o ther domestic regulation, conform to the provisions of 
law; ft) the operat ions of the cooperat ive and the decis ions of its agencies are in agreement with the provi-
sions of law, the provisions of its statutes and of o ther domestic regulations. This supervision does not, 
however, ex tend to the examinat ion of the e c o n o m i c operations of the cooperative from the point of view 
of economic expediency, or to such concrete matters where a lawsuit connected with cooperat ive mem-
bership is al lowed. (The provisions on the supervision of legality for that matter do not affect the control-
ling competence of the procurator's off ice and of the agencies in charge of people's control. § 113 of Act 
111 of 1971.) Undoubtedly the these s of the Const i tut ion lay stress on the supervision for the observance of 
the principles of socialist cooperat ives and in this respect do not distinguish between the e c o n o m i c or other 
activities of the cooperatives. T h e contradiction is, however , not a real o n e . A s a matter of fact the princi-
ples of socialist cooperatives have b e e n taken up in the Cooperative A c t itself. Supervision for their ob-
servance or non-observance obvious ly remains the right of the authorized state agencies also in specially 
economic activities. A s a matter of fact in reality here there would be a c a s e of the valuation of the activity 
for its legality and not for its e c o n o m i c expediency. 
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identification. Finally the statement may be advanced that at present neither the 
Constitution nor any other legal regulation regards small-scale producing individual 
activities or the pursuit of any other economic activity of a non-exploiting nature as a 
subjective right. The constitution recognizes small-scale production only if it is so-
cially useful and necessary. 
(c) The rules which at the primary and secondary distribution of the national 
income by defining the long-range policy-making principles and in a way attached to 
the economic-organizational and cultural-educative functions of the State lay down 
the principles of the public health, social and cultural policy of the State constitute a 
special group of the constitutional provisions on the social order. 
Obviously the primary distribution of the national income is affected by the 
provisions incorporated in § 7 of the Constitution. Accordingly the fundamental 
objective of economic planning is the development of the forces of production, the 
increase of social property, the systematic improvement of the material and educa-
tional standards of the citizens, and the strengthening of the defensive forces of the 
country. Incidentally these theses of the Constitution are in complete agreement with 
the wording of the relevant provisions of the Constitution of 1949. The principle of 
distribution by work done has also remained unchanged in its essence. Neither does 
the restatement declare that the principle of socialism has already become estab-
lished in the distribution of the goods produced. It indicates, however, that the State 
is making efforts consistently to translate the principle of socialist distribution into 
reality. 
As new elements theses on the protection of the institution of matrimony and 
the family, the socialist education of youth, the safeguarding of the interests of youth, 
the hygienic and social care of the citizens, science and art policy, the improvement of 
the educational standards of the citizens have been taken up in the provisions gov-
erning the social order. Most of these theses appear also in the earlier wording of the 
Constitution, in the chapter bringing under regulation the fundamental rights of the 
citizens, within the set of provisions declaring the economic, social and cultural 
rights. The Restatement testifies to the recognition that the economic, social and 
cultural rights as defined by the socialist constitutions have a duality of contents. That 
is to say, from one aspect, as fundamental institutions of the social arrangement, 
these are provisions obligating the governmental, and eventually social agencies, to 
provide the necessary material means for the enforcement of individual rights, f rom 
an other aspect these are individual rights, themselves, for the satisfaction of definite 
economic, social and cultural needs. This duality of contents is better met by a 
method of regulation which displays the first aspect among the rules governing the 
social order, whereas other relations are included in the fundamental rights.25 
2 5
 For details see: Az állampolgárok alapvető jogai és kötelességi (Fundamental rights and dut i e s 
of the citizens). (Edi ted by HALÁSZ - KOVÁCS - SZABÓ) Budapest , 1965. pp. 2 1 et seq. 
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III 
1. Coming to the constitutional theses associated with the development of the 
state organization we have to remember before all that at the time of the Constitution 
of 1949 only the central organs of the state were in a somewhat consolidated state. 
(The further development of the Constitution, however, affected also these organs.) 
All other elements of the state organization have been given an institutional form by 
legislation enacted on the ground of a schedule laid down in the Constitution itself. 
. This explains to some extent why the amendments of the Constitution approved 
since 1949 are in general associated with the introduction or the development of 
certain institutions of the state organism. In the following the central organs, then the 
local agencies, finally the constitutional development of the Judiciary and the Pro-
curator's Office will be reviewed one by one. 
2. The supreme representative organ i.e. the parliament or diet was before the 
enactment of Constitution of 1949 integrated into the system of the central organs of 
the sovereign power substantially within the framework characteristic of the regime 
of parliamentary republics, on the principle of the separation of powers. I.e. Parlia-
ment as legislative organ shared the exercise of the supreme power with the President 
of the Republic as the head of the executive. This statement will hold its own even 
when it is admitted that Act I of 1946 settling the relations of Parliament and Presi-
dent, guaranteed the preponderance of the. legislature with greater efficacy than 
anyone of the most democratic western bourgeois parliamentary republics. With the 
enacment of the Constitution, on the principle of the unity of the sovereign power, 
(this being one of the cardinal principles of the state organization in the majority of 
the socialist countries), Parliament became the exclusive depositary of the sovereign 
power.26 Pursuant to the Constitution Parliament ceased to be simply the organ of 
legislation: it was vested with the right of directing and controlling the state 
organization as a whole and within it the Government and so also the central ad-
ministrative organization. It cannot be denied, however, that within the new legal 
framework the activities of Parliament began to unfold themselves in a more or less 
protracted manner. Parliament earlier operating on a multi-party system was at a loss 
when it came to find its place in a political system practically built up on a single party. 
This was the case even if it is ignored that the years following upon 1949 did not 
favour anyhow the development of representative organs elected on democratic 
principles. Finally following upon the XXth Congress of the Communist Party of the 
Soviet Union, within a scheme having the development of socialist democratism as its 
goal, Parliament could in its resolution No. 1 of 1956 outline theforms of activity and 
2 6
 I n a m o r e precise formulation: following u p o n the enactment of the Constitution f rom the date 
onwards when the Parliament e l ec ted the Presidential Counci l of the Peop le ' s Republic for the first time, 
Parliament b e c a m e the exclusive holder of the sovere ign power. On the basis of the Act X X I of 1 9 4 9 on 
the provisional arrangements associated with putting in to force the Consti tut ion this tooke place on A u -
gust 23, 1949. 
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also the organizational forms which helped it to become an active participant in the 
supreme management of political life. The expansion of the activities of Parliament 
since then could to the latest time take place within the framework of the Constitu-
tion enacted in 1949. However the amendment and restatement of the Constitution 
as laid down in Act I of 1972 have changed the provisions governing the legislature, 
too. 
As the outcome of development which has taken place since 1949 actually four 
principal functions of the Parliament may be distinguished, viz. the political, legisla-
tive, controlling and organizational functions. In the following discussion we shall 
impart an idea of the development of the Constitution as adjusted to these four prin-
cipal functions of the Parliament. 
Of these four functions, the justification of the first, viz. the what is called 
political, has remained a moot question to this day. Essentially this function was de-
fined by Resolution No. 1 of 1956 in a way that beyond the particular Bills "a lso all 
questions of natione-wide importance have to be put on the agenda of Parliament 
whose settlement defines the development of the economic, cultural, political life of 
the country". The concrete form of the discharge of this function is the debate on 
political programmes and development schemes affecting state activity as a whole or 
certain branches of it, and on the ground of this debate the approval of resolutions 
binding the state agencies responsible for their enforcement. The growth of the 
political functions of Parliament is borne out by the circumstance that Parliament 
discusses the government programme, debates on the bill of the national economic 
plan and the annual budget estimates, in certain cases on the long-term development 
schemes of particular administrative or economic branches,27 and the passing of re-
solutions on these subjects. This function has been affected by the latest amendment 
of the Constitution in so far as it expressly decrees the presentation of, and the debate 
on, the government programme to the plenary session of Parliament. In like way the 
political functions include the issue of resolutions of Parliament in international 
matters, or in general the functions of the Parliament concerning international rela-
tions. (In the new rules defining the competence of Parliament special stress has been 
laid on these functions.) Finally the political functions of Parliament also embrace 
the activities of the county groups of members. Since among the members there is a 
large number holding important state or social posts, the activities of these groups of 
members partly directly influence the developments in local politics, and, partly, in-
directly react on the political functions of Parliament as a whole.28 
2 7
 It is within this scope that e.g. the provisions o f Act VII of 1 9 7 2 o n national e c o n o m i c planning 
according to which Parliament debates on the principles o f the long-range national economic p lan and de-
cides on their approval, has to be valued; in the d e b a t e o n the state b u d g e t Parliament r e v i e w s the esti-
mates of the annual national e c o n o m i c plan and regularly obtains certainty of the yearly e x e c u t i o n of the 
plans (§ 18). 
2 8
 Unti l of late only Reso lut ion No. 1 of 1 9 5 6 o f the Parliament conta ined provisions o n groups of 
members and their operation. In the recent a m e n d m e n t of the standing orders of Parl iament the most 
important provisions regarding the groups of m e m b e r s have become part of the standing orders . Cf. Re-
solution N o . 6 / 1 9 7 1 - 7 5 of Parliament § 55. 
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A number of papers have analysed the legislative functions of Parliament, their 
development and their relations to the substituting competence of the Presential 
Council of the People's Republic.29 In this connexion it should be remembered, 
however, that the latest amendment of the Constitution in particular with the exten-
sion of the scope of legislation as defined by the Constitution, has contributed re-
markably to the development of the legislative functions of Parliament. The scope of 
legislation has been extended partly by implication, when the competence of the 
Parliament has been defined without reference to separate legislation, partly ex-
plicitly when certain subjects of regulation have expressly been referred to legisla-
tion. Even in its original formulation the Constitution has embraced a number of 
subjects coming within the scope of its legislatice powers. In addition each new act at 
the same time amounts to the extension of the scope of legislation. Still the provisions 
of law expressly defining new subjects of legislation deserve special attention. In 
particular two provisions of law enacted since the introduction of the Constitution of 
1949 should be stressed upon particularly. The one is law-decree No. 26 of 1954 
which declares that "New criminal offences cannot be established unless by an Act of 
the Parliament or a law-decree". (§ 3.) The extension of the legislative powers of. 
Parliament was expressly purposed by the provision of Resolution No. 1 of 1956 of 
Parliament according to which " A n y question of fundamental importance affecting 
the totality of the working people shall be brought under regulation by an Act of Par-
liament. Accordingly the extension or legislative activity is indispensably necessary 
in a sense that the provisions of law affecting the fundamental rights and essential 
dutiesof the citizens shall be enacted in the form of Acts of Parliament". (Chapter II, 
1.) The amendment of the Constitution by Act I of 1972 has taken up the gist of this 
provision in the Constitution. " In the Hungarian People's Republic, an Act of Par-
liament establishes the rules applying to the fundamental rights and duties of the 
citizens", states § 54 of the Restatement of the Constitution. 
By leaving earlier provisions unchanged the Constitution establishes the fol-
lowing new subjects of legislation: in Chapter I the objects of exclusive state owner-
ship, the scope assigned to exclusive state activities, the autonomous responsibility of 
the state enterprises and its guarantees; in Chapter II the approval of the enforce-
me nt of the Budge t Act ; in Chapter III the legal s tatus of the members of the Council 
of Ministers and secretaries of state and the manner of calling them to account; in 
Chapter V the rules relating to the Judiciary, and separately rules stating the causes 
of recalling judges and the method of the election of professional judges; in Chapter 
VI the rules relating to the office of the Procurator; in Chapter VII the fundamental 
rights and duties of the citizens and in addition to the general provisions the Con-
stitution specially mentions the right of association; in Chapter VIII beyond the rules 
relating to the election of the members of the Parliament and their recall, and which 
29
 In particular see : KOVÁCS, I.: A törvény és a törvényerejű rendelet problematikájához ( T o the 
p r o b l e m s of the A c t s a n d law-decrees). Á l l a m - é s Jogtudomány, 3 / 1 9 7 3 . pp. 3 3 3 - 3 9 4 . 
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according to the earlier wording were also subjects of legislation, the Constitution 
specially emphasizes the rules of the election and recall of the members of the coun-
cils and the cases of disfranchisement. 
Closely related to the matter of the legislative functions is the extension of the 
sphere of agencies vested with the right to initiative legislation. Such newly added 
agencies are the parliamentary committees (§ 25 [1]). 
Since the enactment of the Constitution of 1949 the controlling functions of 
the Parliament have developed considerably. This development is fairly well indi-
cated by the several amendments of standing orders of Parliament, although some of 
them required also the simultaneous amendment of the Constitution. The principal 
elements of this development are as follows: the reinforcement of the right to put 
questions (interpellations), a right in the initial phase of development hardly made 
use of; the growth of the parliamentary committees earlier discharging mainly func-
tional duties and with activities restricted to the preparation of the sessions to per-
manent committees vested with extensive controlling and advisory powers, regularly 
operating between two sessions of Parliament and embracing all scopes of govern-
mental work (this metamorphosis of the committees has also been given expression 
in the Constitution); the reports addressed to the plenary session of Parliament by 
the government, or in certain cases by its particular members, by the Procurator 
General, and the President of the Supreme Court. The recent amendment of the 
Constitution has even widened the controlling functions by entrusting to Parliament 
safeguarding the constitutional order of society ( § 1 9 [2]), the control of the 
observance of the Constitution ( § 1 9 [3]). As a guarantee the Constitution expressly 
provides for the possibility of annulment by Parliament of measures of the state or-
gans conflicting with the Constitution or violating the interests of society.30 
By organizational functions the functions of Parliament are understood im-
plying the formation of its internal organization and the creation (election, recall) of 
the principal state organs. These functions have not been affected by the amendment 
of the Constitution. 
3. There have not been any changes in the development of the Constitution 
concerning the status of the Presidential Council of the People's Republic taking care 
of the continuity of the exercise of the supreme power when Parliament is not in ses-
sion. By virtue of the constitution of 1949 the Presidential Council discharges a dual-
ity of functions, viz. first, it operates as collective Head of State, secondly, except for 
a few matters, it acts as a substitute for the Parliament during its recesses, however, 
with the obligation to render account subsequently of this activity. 
The recent amendment of the Constitution has carried through no changes as 
well in the organization of the Presidential Council and in its relations to the Parlia-
3 0
 This provis ion at the same t ime extends the scope of functions of the parliamentary committees . 
A s a matter of fact the amended standing orders among the functions of the permanent committees men-
t ions their obligation continually assist Parliament in the securing of the constitutional order of society. 
(§ 15 [3] of the parliamentary resolut ion No . 6 / 1 9 7 1 - 7 5 . ) 
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ment. On the other hand a few noteworthy amendments have been carried through 
in the provisions defining the competence of the Presidential Council. Part of these 
amendments has adjusted the constitutional provisions to the actual practice. 
Among these is the assignment of the granting of public pardon, or the foundation of 
orders or decorations to the competence of the Presidential Council of its own. Even 
before these functions were usually discharged by the Presidential Council, still in its 
capacity of a substitute of Parliament. In this connection, yet for just the opposite 
reasons, we have to mention the amendment which has withdrawn from the Presi-
dential Council the direction of the local councils as organs of state power. The Pres-
idential Council in reality has not exercised this right. Even under the National De-
fence Act (§ 7 of Act IV of 1960) the Presidential Council had to establish and pro-
claim "a state of grave danger menacing the security of the State, and its cessation". 
This competence of the Presidential Council has also been taken up on the Re-
statement of the Constitution (§ 31 [2]). 
New competences of significance have been conferred on the Presidential 
Council as regards the observance of constitutionality. The Presidential Council has 
powers of constitutional supervision, as powers of its own, to an extent almost con-
gruous with similar powers of Parliament. "The Presidential Council watches over 
the enforcement of the Constitution. Within this competence it may annul or modify 
any legal rule, administrative decision or measure contrary to the Constitution." 
(§ 30 [2]). This provision implies the right of the Presidential Council to take the in-
itiative in cases where the Constitution has been infringed by the default of anyone of 
the agencies rather than by an act. (E. g. the agency concerned fails to draft provi-
sions of law necessary for the enforcement of the Constitution or fails to take action 
in cases where otherwise it would have to proceed against unconstitutional actions.) 
The conditions and procedural order for the exercise of the competence granted 
under this article of the Constitution have been laid down in the standing orders of 
the Presidential Council. 
The Presidential Council exercises special powers in the field of the constitu-
tional supervision over the councils. Within this sphere the Presitential Council sets 
the date for the general election of the councils, dissolves the council whose opera-
tion conflicts with the provisions of the Constitution, or gravely imperil the interests 
of the people, further it takes care of the safeguard of the rights of the councils ( § 3 0 
[3]). The functions following from the Presidential Council'sTights to safeguard the 
rights of the councils deserve special elucidation. In this connexion reference has to 
made to the difference existing between the formulation of the relevant provision of 
the Council Act and the wording used by the Constitution. According to § 71 of the 
Council Act the Presidential Council takes care of the safeguard of the rights of the 
councils not in general, but of the safeguard of the "self-governing rights" of the 
councils. The difference between the formulation is justified in so far as the Con-
stitution, as amended following upon the enactment of the Council Act, could give a 
more precise formulation to the safeguard of the rights of the councils. Namely as for 
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its contents the self-government of the councils is embodied by the rights of the 
councils defined by the legislation. On this understanding the statement may be 
made that the formulation of the Constitution is of greater accuracy in a sense that 
the provision of the Constitution extends to the safeguards of the autonomy of the 
council as defined by the Council Act as well as to those finding expression in other 
legislation. 
Finally a new right of significance has found expression in the new provision of 
the Constitution according to which "In the event of war or danger gravely menacing 
the safety of the State, the Presidential Council may institute a Council of National 
Defence vested with extraordinary powers" ( § 3 1 [1]). The Constitution does not 
provide for the limitation of the extent of the extraordinary powers. It follows from 
the whole structure of the state organization, however, that these powers cannot ex-
tend beyond those of the Presidential Council. 
4. As the result of a process set in after 1945 gradually the organization and 
competence of the Council of Ministers had became established which then received 
their statutory definition in the Constitution of 1949. Before 1945 the Council of 
Ministers had been integrated into the system of the central state organs on the 
grounds of a legal structure characteristic of the form of government of constitutional 
monarchy. The exclusive head of the executive power was the Regent, the head of 
state essentially exercising royal rights in the direction of public administration. The 
Council of Ministers operated more or less as a coordinating organ of advisory 
character and it could make decisions in matters precisely defined by separate legis-
lation. Hence in certain matters the Council of Ministers operated as a corporate 
organ vested with autonomous competences. This, however, meant no change in the 
situation that towards the head of state and Parliament the government was rep-
resented by its president, the prime minister and the heads of the government de-
partments, and not by the Council of Ministers. On the other hand it cannot be ar-
gued that already in the years preceding the Second World War the corporate com-
petences of the government tended to widen, and during the War several special 
powers brought about the strengthening of the position of the government as a cor-
porate organ vested with competences of its own. As a matter of fact, the resolution 
of the Provisional National Assembly of December 21, 1944 relied on the practice 
developed during the War when it instituted the Provisional National Government as 
a corporate organ vested with competences of its own. (The Provisional National 
Government was vested with full powers to manage "the affairs of the country" as a 
corporate organ. The republican form of government introduced by Act I of 1946 
virtually did not weaken the corporate character of the government. Undoubtedly by 
this act the President of the Republic became the head of the executive power, still 
under the circumstances of a government formed by the coalition of the political par-
ties invariably important political consequences remained attached to the mainte-
nance and even reinforcement of the corporate character of the government. Fur-
thermore the powers associated with reconstruction work in general also implying 
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the right of the amendment of legislation in force again widened the rights of the 
government as corporate organ. In addition the functioning of the National Assem-
bly and since 1947, of Parliament, sitting almost permanently, their momentous 
legislative activities, the permanent and direct relations between Government and 
Parliament, the extensive controlling powers granted to the National Assembly, re-
spectively Parliament, and its political committee, in public administration as a 
whole, all testify to the fact that already in the period before the enactment of the 
Constitution of 1949 the government functioned in fact as the direct executive-
operative agency of the Parliament, although its members were appointed and dis-
missed formally by the President of the Republic. 
In point of fact the Constitution of 1949 sanctioned the situation as developed 
still with the difference that the institution of the Presidential Council operating as 
the permanent substitute for the Parliament did not anymore justify the maintenance 
of the rather extensive powers vested in the government. Therefore the Constitution 
restricted the scope of such extensive powers, and precluded from this field the pos-
sibility to amend acts of the Parliament or of the Presidential Council, promulgated 
following upon the enactment of the Constitution of 1949.31 
Since 1949 a large number of amendments of the Constitution were introduced 
which affected the chapter dealing with the Council of Ministers. Some of these 
amendments carried through changes in the number of government departments. 
Since the ministers at the head of the government departments are in each case 
members of the government, the original wording of the Constitution gave the 
enumeration of the government departments. This implied that in the relatively 
rapidly passing period of transition, when government departments were created or 
reorganized frequently, an amendment of the Constitution was required in each 
case.32 This situation came to an end with the amendment of the Constitution by 
Act II of 1957 when the enumeration of the government departments was deleted in 
the wording of the Constitution, and was left to a separate Act of Parliament.33 
The amendment by the side of the deputy presidents of the Council of Minis-
ters introducing the institution of the first deputy president or of the first deputy 
presidents was closely associated with the functions discharged by the Council of 
Ministers in the system of economic management. (Incidentally the institution has 
3 1
 I.e. the possibility to vest the government with authority to amend legislation promulgated be-
fore the enactment o f the Constitution remained as before. Cf. § 2 4 (2) of Act X X of 1949. It should be 
n o t e d that Act I o f 1 9 7 2 has reworded this provision. 
3 2
 The a m e n d m e n t s of the Const i tut ion coming within this scope have b e e n laid down in Act IV ot 
1950 , Act I of 1 9 5 1 , A c t I of 1952, Ac t I V 1953, Act VI 1 9 5 3 , Ac t III 1954, Act V I I 1954, Act II 1955, 
A c t IV 1955, A c t III 1956. 
3 3
 Actual ly the government departments of the Hungarian People's Republ i c are enumerated in 
A c t IV of 1973. Accordingly there are the following departments: Ministry of H o m e Trade, Ministry of 
H o m e Affairs, Ministry of Health, Ministry of Construction and Town Planning, Ministry of National 
D e f e n c e , Ministry o f Justice, Ministry o f Metallurgy and Machine Industry, Ministry of Light Industry, 
Ministry of Communica t ion and Posts, Ministry of Foreign Trade, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of 
Agriculture and F o o d , Ministry of Labour , Ministry of Cultural Affairs, Ministry o f Heavy Industry, Na-
t ional Planning O f f i c e , Ministry of F inance . 
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again been abolished by the recent amendment of the Constitution.) It was at that 
time that the Constitution made the President of the National Planning Office a 
member of the Council of Ministers.34 
Already the Constitution of 1949 vested powers in the Council of Ministers for 
the efficacious discharge of its functions to institute differentiated and elastic or-
ganizational forms. In particular wide powers were conferred on the Council of 
Ministers in matters, and the organization, of public administration. Thus the Coun-
cil of Ministers has been authorized to take action directly or through any of its 
members, in any matter coming within the scope of state administration, further to 
draw under its direct supervision any branch of state purposes. The recent amend-
ment of the Constitution has even extended these rights of the Council of Ministers 
by authorizing it without any limitation of the particular matters to form government 
committees "for the discharge of definite functions" (§ 40 [l]).35 
The functions of the Council of Ministers discharged in the all-national direc-
tion of the councils and their agencies underwent changes on several occasions since 
1949. These changes at the same time entailed the amendment of the Constitution. 
The Constitution of 1949 by assigning, beyond the right of annulment and amend-
ment of the acts of the agencies of public administration, the right of annulment and 
amendment of the acts of the local organs of state power to the competence of the 
Council of Ministers at the same time indicated that at least in the period of the con-
solidation of the organization of councils it wanted to entrust the Council of Ministers 
and not the supreme organs of state power and representation with the general prin-
cipal supervision and the all-national direction of the councils and the agencies sub-
3 4
 A t the time of the enactment of the Constitution of 1 9 4 9 the Counc i l of Ministers did not direct 
e c o n o m y directly, but through the National Economic Council organized under Ac t X V I of 1949. The 
National Economic Council was in charge of the direct supervision of a number of central administrative 
agencies as well. Thus e.g. subordinate to it were the National Planning Off ice , the Central Statistical O f -
fice, the general central controll ing agency of Government , the what was called State Control Centre, the 
National Off ice of Labour Force Economy, etc . The members of the National E c o n o m i c Council were 
appointed on the advice of the government by the President of the Republic , or later by the Presidential 
Council . Its President w a s appointed from a m o n g the members of the government . The National 
Economic Council ceased to exist at the end 1952 . From this date onwards its functions were discharged 
directly by the Council of Ministers ( law-decree N o . 2 0 of 1952) . Still the increased and expanded scope of 
functions of the government had repercussions o n its organizational structure. The deputy prime minister 
responsible for economic management works in the government as first deputy prime minister. This also 
explains why the president of the National Planning Off ice earlier supervised by the Nat ional Economic 
Council , now directly subordinate to the government , became m e m b e r of the government only as late as 
1953. 
3 5
 E v e n before the amendment of the Constitution the Counci l of Minister w a s authorized to or-
ganize government commit tees . The particular kinds of commit tees (control, advisory, preparatory, 
commit tees acting within the competence of the Council of Ministers in certain cases, etc . ) have been dealt 
with by literature on state and administrative law. (Cf. BEÉR-KOVÁCS-SZAMEL: Magyar államjog (Hun-
garian state law) Budapest , 1960 . pp. 3 3 4 et seq.) . The raise of the system of commit tees to a constitu-
tional level adds to the weight o f the commit tees . For that matter this is borne out by recent development . 
Earlier the legal status of the Economic C o m m i t t e e of the Government was unsettled. This circumstance 
to s o m e extent hampered the Commit tee in its operations. On the contrary with reference to § 4 0 of the 
Res ta tement of the Const i tut ion the G o v e r n m e n t by dissolving the Economic Commit tee has called to life 
the State Planning Commit tee and has brought under regulation its legal status, too . Cf. Resolut ion of the 
Counci l of Ministers N o . 1 0 2 3 3 / 1 9 7 3 . (VI . 3 0 . ) 
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ordinate to them. It was also in this sense that the first Council Act (§ 10 [2] of Act I 
of 1950) provided. The amendment of the Constitution by Act VIII of 1954 as a 
precondition of the introduction of the solutions intended by the second Council Act 
(Act X of 1954) entrusted the Presidential Council with the general direction of the 
councils as organs of state power and at the same time withdrew from the Council of 
Ministers the right of the annulment and amendment of the acts of the councils. As 
has already been, indicated, this general directing competence of the Presidential 
Council has not become established in reality. Act I of 1971 therefore again en-
trusted the Council of Ministers with the general direction of the various council or-
gans. In line with this was the amendment introduced by Act I of 1972 according to 
which the Council of Ministers directs the councils, supervises their activities from 
the point of view of legality (§ 35 [1/d.]). Within this competence "the Council of 
Ministers annuls the decrees and resolutions of the councils which violate the in-
terests of society" (§ 35 [4]). It should be noted that this competence is narrower 
than the original granted unter the Constitution of 1949 in so far as it does not extend 
to the amendment of the acts of the councils. This indicates the increased recognition 
of the independent competence of the councils. On the other hand the provision goes 
beyond the scope of the right of annulment guaranteed by the Council Act. As a 
matter of fact the Council Act provides for the right of annulment of the Council of 
Ministers only in respect of the decrees and resolutions of the county councils and the 
metropolitan council (§ 72 of Act I of 1971). The formulation of the Constitution 
appears to be in agreement with the role filled by the Council of Ministers in the state 
organization as a whole. 
The Constitution of 1949 defined the Council of Ministers as the supreme or-
gan of state administration. In reality, however, its activities extended to a by far 
wider scope. The recent amendment of the Constitution has drawn the consequences 
of this circumstance in so far as beyond the enforcement of the law and the direction 
of the organization of public administration (functions which had been taken up in 
the earlier wording of the Constitution) the Restatement of the Constitution on de-
fining the competence of the Council of Ministers enumerates such important func-
tions as well which are essentially political ones, e.g. the safeguard of the state and 
social order and of the rights of the citizens, the drawing up of the national economic 
plans, the definition of the trends of scientific and cultural development, of the sys-
tem of social and health care, and the guarantee of the necessary personal and finan-
cial conditions of these. In addition the Restatement of the Constitution mentions 
the functions of the Council of Ministers in foreign affairs and foreign policy. Thus 
the Council of Ministers has been vested with authority to conclude and approve 
treaties for and on behalf of the government. 
The activities of the Council of Ministers as a whole, still in the first place the 
political functions referred to before are effected by the new provision of the Con-
stitution according to which "In the performance of its functions the Council of 
Ministers cooperates with the social organizations concerned" (§ 36). Also the de-
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signation of the Council of Ministers has been changed. The Constitution refers to it 
as the government of the country and not as the supreme organ of state administra-
tion. 
Strictly speaking the amendments so carried through do not affect the legal 
status of the Council of Ministers. They merely express the development which has 
taken place within the framework of the theses of the Constitution in practice since 
the Constitution was approved. 
In the central organization of public administration directly subordinate to the 
Council of Ministers the most significant change of late years is the establishment of 
the institution of secretaries of state. Law-decree No. 5 of 1968, which has intro-
duced the office of secretaries of state distinguishes two kinds of secretaries, viz. the 
secretaries functioning with a government department and acting as the deputies of 
the respective ministers and the secretaries in charge of the direction of central or-
gans of public administration (all-national authorities) subordinate to the govern-
ment yet not organized as government departments. The secretaries of state are ap-
pointed by the Presidential Council, they are not members of the government, still 
they attend the session of the Parliament with the same responsibilities and rights as 
the members of the Council of Ministers. In addition the secretary of state in charge 
of directing an all-national authority may issue dispositions binding state organs and 
in general state and cooperative economic organizations. In the hierarchical order of 
sources of law these dispositions occupy a position under departmental decrees and 
cannot affect the legal relations of the citizens. The definition of the rights of the 
secretaries of state to issue dispositions already indicates that the introduction of this 
office is essentially associated with the reform of economic management. As a matter 
of fact the reform of economic management has restricted the possibility to issue di-
rect instructions to the enterprises. This system on the one part weakened the what 
may be called direct guidance of the enterprises by the particular departments, still 
on the other part it increased the importance of the central functional administrative 
agencies (such as e. g. the Office of Materials and Prices) in economic management. 
Later the use of the institution of secretaries of state has become wider, it has also 
been applied in other fields of public administration. The Constitution, too, mentions 
the institution of the secretaries of state for this extended scope of application. 
Already the Constitution of 1949 declared that the manner of calling to ac-
count the president of the Council of Ministers, his deputies and the members of the 
Council would be defined by a special act of Parliament (§ 27 [2]). As is known this 
provision of the Constitution has not been carried into effect. Act I of 1972, amend-
ing this provision, declares that a special Act of Parliament will bring under regula-
tion the legal status and the manner of calling to account both the members of the 
Council of Ministers and the secretaries of state. This provision has been given 
statutory formulation in Act II of 1973 when the legal status of the members of the 
Council of Ministers and of the secretaries of state has also been defined, and law-
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decree No. 5 of 1968 so far governing the institution of secretaries of state has been 
set aside. 
5. Until the end of 1950 local administration operated, with slight corrections 
only, within the organizational and legal framework of before 1945. The Constitu-
tion of 1949 set before itself the creation of a new-type socialist local administration 
as an object. In the given period this meant the establishment of "council type" local 
administrative agencies. To ensure the enforcement of the Constitution so far three 
"Council Acts" have been put on the statute book, the first in 1950, then later a 
second in 1954 and finally the third in 1971, when organization and operation of the 
local councils have been brought under regulation again in their entirety. Simul-
taneously with the promulgation of the three Council Acts the relevant provisions of 
the Constitution have also been amended so as to suit the political and economic ex-
igencies of the period. 
The makers of the Constitution of 1949 had the idea of a strongly centralized 
state organization before them. To make the particular stages of the hierarchy of 
subordination and superordination dovetail the Constitution deliberately built up 
both the central and the local agencies on uniform organizational forms. This or-
ganizational pattern was given even greater stress by the first Council Act (Act I of 
1950) carrying into effect the provisions of the Constitution. This Act, as for the or-
ganizational pattern, puts signs of equality between the various levels of the local 
agencies, the municipal and communal councils, further the territorial, i.e. district 
and county councils, and their adminsitrative agencies. The situation was even more 
aggravated by the exaggerated centralism of the system of economic management of 
the given period, when the money funds at the disposal of the councils were reduced 
to a minimum. 
The second Council Act (Act X of 1954) on the ground of the initial experi-
ences gained in the operation of the council, under essentially unchanged economic 
conditions, tried, by a segregation of the competences of the hierarchical levels and 
types of organs (representative organs - agencies of general competences -
specialized agencies) and the reinforcement of the legal guarantees of autonomy, to 
throw open the path to the further development of the council system. The solutions 
adopted by the Act not only required the modification of the competences of the 
central organs (Presidential Council, Council of Ministers) but at the same time in 
particular by segregating the competences of the representative organs, their execu-
tive committees and specialized agencies the new act also entailed the amendment of 
certain provisions of the chapter of the Constitution relating to the local councils. 
Formally the second Council Act was in force for more than fifteen years. 
However, already as early as in 1957 and 1958 attempts were made at a reorganiza-
tion of the system of councils. As is known preparatory work for the Council Act ac-
tually in operation (Act I of 1971) set in already in the opening years of the 'sixties. 
For the improvement of the efficacy of this preparatory work law-decree No. 8 of 
1965 (on the development of the operations of the council organs) eventually au-
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thorized the government for experiemental purposes and with a transitory character 
to introduce such new institutions which even required the promulgation of legal 
rules departing from the Council Act then in force (Act X of 1954). For pratical 
purposes this meant that until a new Council Act was put on the statute book the 
government temporarily by government decree regulated the spheres of the council 
organization earmarked by it in a manner departing from effective legislation. Inci-
dentally the last phase of the drafting stage of the Council Act now in force coincided 
with the preparation of the amendment of the Constitution. Act*I of 1971 itself 
(Council Act) has been passed by the Parliament as an Act amending the Constitu-
tion. (According to the § 75 [2] of Act 11971 the provisions of Act XX of 1949 (the 
Constitution) relating to the councils have been modified so as to conform to the 
provisions of the new Council Act.) The amendment of the Constitution as decreed 
by Act I of 1972 has carried through the modifications of the council system as de-
creed by Act I of 1971 on the wording of the Constitution. 
Regulation relating to the councils is of the multi-level type. The Constitution 
itself defines the most essential fundamental institutions only. The Council Act goes 
into by far more details, and it have been supplemented by a detailed introductory 
decree. (Government decree No. 11/1971. [III. 31].) In addition each council takes 
charge of the enforcement of the Act by formulating its own organizational and 
operating regulation, as decreed by § 75 (9) of Act I of 1971. 
This differentiated multi-level regulation provides opportunities for the estab-
lishment of such legal and organizational framework of settlements (urban and rural) 
and territorial units (counties) of a variety of types which is in agreement with the 
qualitatively and quantitatively divergent functions of these units. In this system of 
legal regulation the Constitution has in fact confined itself to the definition of the 
most general rules relating to the organization of councils and can take up only the 
provisions which are equally applicable to each level and type of this organization. In 
other words, the more differentiated the system of regulation of the organization of 
councils, the more justice is done to the differences existing between the particular 
settlements (urban and rural) and administrative units (districts and countries) the 
more narrower the sphere of rules which may be taken up in the constitution. This 
explains why Act 1 of 1972, on restating the chapter of the Constitution of 1949 on 
the councils, has at the same time considerably reduced the size of this chapter.36 This 
indicates that here we have a field of the state organization of the country invariably 
in a state of flux. 
The general provisions of the Constitution before all provide a fundamental 
framework for the appropriate recognition of the more or less divergent functions of 
3 6
 Professor Bihari on analysing the amendment of the Const i tut ion laid down in Ac t I of 1972 
deals specially with the provisions of the Const i tut ion on the councils and believes that the material of 
Constitution dealing with the councils could be narrowed down also on other considerations. Cf. BIHAM, 
О. : Alkotmányreformunk jelentősége (Significance of the constitutional reform). Jogtudományi Közlöny, 
2 / 1 9 7 3 . p. 59. 
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the municipal, communal and county councils in the further development. The con-
stitutional regulation promotes the unfolding of the self-government of both the 
municipal and communal councils. Furthermore it provides appropriate basis for 
legislation, by building up the strongly ramified mechanism of central direction, and 
by establishing the differentiated organizational system and competences of the 
county councils to integrate the organs of the local councils disposing of a high degree 
of autonomy on the principle of democratic centralism into the system of the state 
organs. The Constitution itself draws a line between municipal and communal organs 
discharging also self-governing functions and the county organs acting in the first 
place as intermediaries between the central and local agencies. This policy has been 
given expression also in the structure of their representative and administrative or-
gans. Thus the communal and municipal councils are elected by the population by 
direct vote, whereas the members of the county councils are elected by the municipal 
and communal councils. This is one of the safeguards of the consideration of the 
communal and municipal interests in the operation of the county and district organs. 
(This is even specially àdvanced by the circumstance that since 1970 there are no 
separate representative organs in the districts. The district administrative organs are 
organs of the county.) The Constitution specially safeguards the self-governing rights 
(here-included also the financial rights) of the towns and communes against possible 
encroachments by partly the central, partly the superior county, respectively district 
organs. On the highest level this safeguard of the self-governing rights is guaranteed 
by the powers of constitutional supervision of the Presidential Council, as has already 
been described above. 
6. During the past quarter of a century the chapter of the Constitution con-
cerning the Judiciary has undergone perhaps the fewest modifications. This does not, 
however, mean as if here development has been of a degree more moderate than in 
other fields of the state organization. The relatively fewer modifications are an indi-
cation of the fact rather that in the relevant provisions of the Constitution were the 
most potentialities, the most such elements whose translation into reality can or 
could be implemented in a relatively extended period of time. On the other hand it is 
one of the peculiarities of the judiciary, once new institutions have struck root these 
will determine the operation of the given organization for sustained periods. 
In the following we shall examine the elements of development where a formal 
modification of the Constitution is the indication of the appearance of a new institu-
tion. Then we shall present the principal traits of the development during the latter 
twenty five years, which can be noticed within the framework of even unchanging 
constitutional principles. 
In the temporal order the first was the reform introduced by Act IV of 1950 
which abolished the interterritorially organized high courts. By this the system of 
courts of the People's Republic became built up on three levels instead of the earlier 
four. It is worth while to remember that at that time the motivation of the Act 
referred to a single reason only for the abolition of the high courts, namely that the 
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system of the councils introduced at that time does not recognize a territorial unit or 
council corresponding to the high courts. The recognition of high courts would have 
operated against the principle assigning the courts to the separate levels of the system 
of councils, so to enforce the principle of entrusting the councils of corresponding 
level with the organization of the courts, the election of their judges. Actually when 
the courts operating in the largest number, the district courts have no parallel elected 
council organ, the reason given for the abolition of the high courts could not hold its 
own. This is the case the more because the recognition of the need for three or four 
levels of course depends on a number of other factors as well. 
Among the formal modifications undoubtedly those associated with the elec-
tion of the judges are the most significant ones. As is known the Constitution re-
placed the earlier judiciary operating within the legal framework of before 1945 and 
consisting of appointed professional judges by a new organization of the administra-
tion of justice formed of judges elected by the corresponding central and local rep-
resentative organs for definite periods, who could even be recalled by the same or-
gans, and of assessors (lay elements) of equal rights. As is also known several at-
tempts have been made at the enforcement of these provisions of the Constitution. 
Act II of 1954 decreed special measures to transplant the relevant provisions of the 
Constitution into practice. However, this and other attempts succeeded partially 
only. Until of late the provisions of the Constitution have been enforced only as far as 
the president and members of the Supreme Court and the people's assessors are 
concerned. The district and county councils have never made use of their right to 
elect and to recall professional judges. Eventually Act I of 1972 has amended this 
provision. The election of the professional judges for terms indefinite has been en-
trusted to the Presidential Council of the People's Republic. A t the same time the 
provision relating to the recall of judges has been brought into harmony with the 
principle of the independence of the judges when the Constitution has declared that 
judges once elected can be recalled only for reasons defined by the law. Also the of-
fice term of the President of the Supreme Court has been reduced. Accordingly Par-
liament elects him for a term of four years instead of the earlier five. (§ 48) 
Also the right of defence has been supplemented. The amended wording of the 
Constitution expressly declares that persons against whom criminal proceedings 
have been instituted are entitled to the right of defence in all phases of the proceed-
ings ( § 4 9 [2]) in contrast to the earlier formulation of this right which as regards the 
right of defence referred to the trial in court only. 
The new Act on the organization of the judiciary (Act IV of 1972) relying on 
the Restatement of the Constitution has advanced the enforcement of constitutional 
guarantees of the judiciary which else have not been affected directly by the 
amendment of the Constitution. Thus e.g. the new Act on the organization of the 
judiciary enforces the constitutional principle of "the administration of justice 
through the judiciary" in a by far consistent manner than the earlier regulation. The 
new regulation extends the jurisdiction of the courts considerably, narrows down the 
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sphere of non-judicial organs entrusted with judicature and vests their jurisdiction in 
the courts of law. Thus e. g. the jurisdiction of the earlier committees of arbitration in 
matters of economy has been transferred to the ordinary courts of law, and that of the 
territorial committees of arbitration in labour cases to the recently organized courts 
of labour. In addition the new Act on the judiciary in a policy-making form deter-
mines the sphere of social relations where the courts have jurisdiction other agencies 
may proceed in exceptional cases only by authority received under a statute or a de-
cree of the Council of Ministers. In general even in such cases the courts have super-
visory rights if decisions passed by such agencies affect the rights or duties of the 
citizens. This extension of the jurisdiction of the courts at the same time reinforces 
the unity of judicature. The provision that guiding principles and policy-making de-
cisions of the Supreme Court have to be published in the official gazette operates, 
among others, also towards the reinforcement of the unity of judicature. 
The Act IV of 1972 adds to the guarantees of the principle of the independ-
ence of the judges. Of these mention has already been made of the election of the 
judges by the Presidential Council and the statutory definition of the causes for which 
judges may be recalled from their office. Another guarantee of importance is that the 
tenure of office by a judge can be terminated only by the Presidential Council or an 
enforceable judgement of the court barring the judge from participation in public 
affairs. The Presidential Council may recall the judge when a petition to this end has 
been submitted by the committee proceeding in disciplinary matters, elected from 
among the judges. (There will be a case of exemption e.g. when the judge asks for it 
or asks to be transferred to another office. A judge may be exempted also when he 
becomes permanently unable to perform his functions.) 
The statutory provision that the Minister of Justice while discharging his 
supervisory powers over the general functioning of the courts cannot act in a way 
violating the principle of the independence of judges works likewise towards the 
widening of the guarantees of the independence of the judges. Previously the extent 
of the supervisory powers of the Minister of Justice over the general functioning of 
the courts was not defined; and the Act II of 1954 on the court organizazion did not 
draw an accurate line between the supervisory powers of the Minister of Justice and 
the policy-making guidance exercised by the Supreme Court .3 7 
The act has also done much in the way of translating tne participation of peo-
ple's assessors and the principle of a collegiate administration of justice into practice 
inasmuch as under the Act use is made of the facilities afforded by the Constitution 
for a more differentiated application of the system of people 's assessors and col-
legiate judicature as required by the nature of the cases than before. 
J 7
 RÁcz , A . also with regard to the solutions u s e d in Act IV of 1 9 7 2 and relying on a vast com-
parative material analyses the re la t ions of the Ministers o f Justice and the supreme courts in his paper: A 
bíróságok igazgatásának elvi kérdései (Questions of principle of the administration of the law courts). 
Jogtudományi Közlöny, 1 2 / 1 9 7 3 . pp. 6 4 4 et seq. 
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7. The Constitution of 1949 decreed the substitution of a new type Organiza-
tion of procurator's office, beyond the usual functions in criminal matters vested also 
with what is called the right of general supervision of legality, for the earlier system of 
prosecution. These provisions of the Constitution were carried into practice only as 
late as 1953 (law-decree No. 13 of 1953). By this a wholly new type organ has been 
integrated into the system of state organs of the Hungarian People 's Republic, an 
organ which defies classification as a representative, administrative or judicial 
agency. The fact that with the creation of the new type of a procurator's office an or-
gan independent of all other state organs and responsible only to the supreme organs 
of state power and representation has become the special agency of the control of 
legality, has not only brought about changes in the mechanism of the whole control-
ling activities discharged by the State, but reacted also on what may be termed tradi-
tional duties of the prosecutor or procurator, on the discharge of functions associated 
with criminal investigation. Although organs discharging functions of general 
supervision of legality similar to those of the new type procurator's offices have no 
traditions in the Hungarian state organization at all, the new type procurator's office 
has struck roots before long. The principles underlying the organization of pro-
curator's office as defined by the Constitution may also be regarded as sufficiently 
firm. Neither the introduction of law-decree No. 13 of 1953, nor the second law-de-
cree on the procurator 's office (law-decree No. 9 of 1959) exploiting the practical 
experiences of the procurator's office as well have required the corresponding 
amendment of the Constitution. However, in the Restatement of the Constitution, 
enacted as Act I of 1972, the chapter relating to the procurator's office has been 
reworded in its entirety. 
By maintaining the earlier principles the amended Constitution gives expres-
sion to the development which has taken place in the system of the guarantees of 
legality since the Constitution of 1949 was approved. As has been stated in the 
motivation of the Bill on the Amendment of the Constitution, the new wording de-
fined with greater precision the functions of the Procurator General and the pro-
curator's office than the earlier provisions. The Restatement gives expression to the 
principle that the safeguard of legality is not exclusively the procurator's duty. 
Act V of 1972 (third act on the procurator's office) following in the wake of the 
amendment of the Constitution describes the organization and operation of the 
procurator's office. Relying on the restated Constitution the new act distinguishes 
between the functions of the procurator's office in criminal procedure and those 
discharged in his general supervisory capacity of legality with greater clarity than the 
earlier wording of the Constitution. 
Essentially the procurator's organization takes part in judicial procedure 
within the earlier limits. In this respect, however, the act, exactly with regard to the 
independence of the judges and its extended guarantees, omits any reference to the 
supervision of legality. 
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Special stress has been laid on the functions of the procurator's organization in 
legislation. The Procurator General may at the Council of Ministers, the government 
departments, the administrative agencies of all-national competence initiate the 
promulgation of new provisions of law (the organs of the procurator's office may in-
itiate the promulgation of provisions of law or general rules at organs of lower level as 
well). The drafts of legislation of a degree higher than decrees of government de-
partments have to be commented on - from the point of view of legality - by the 
Procurator General in beforehand. 
The Restatement of the Constitution has omitted the provision according to 
which "the procurators proceed independently of the organs of public administration 
and the local organs of state power" (§ 44 of the Constitution of 1949). In all likeli-
hood for this omission problems of terminology may account. As a matter of fact the 
restated Constitution in general avoids the use of the terms "organs of the state 
power" in connection with the councils. Yet even the term "organs of public ad-
ministration" does not occur in the Restatement of the Constitution in as clear-cut a 
form as in the earlier wording. (Here we should e.g. remember the modification of 
the designation of the Council of Ministers.) Whatever explanation may be offered 
for the omission of the provision in question on the strength of both the Constitution 
and new wording of the new Act on the procurator's office the statement may be 
made that the position held by either the Procurator General or the organization of 
the procurator's office in the system of the state organization has undergone no 
changes. The Procurator General is invariably responsible only to the supreme or-
gans of state power and representation and the organization of the procurator's of-
fice is invariably directed and supervised by the Procurator General. No person other 
than the Procurator General or the procurators of superior rank can issue instruc-
tions to the procurators. Moreover as regards the independence of the procurator's 
office of the organization of public administration the new regulation has made pro-
vision for yet further guarantees. The Act declares the rights and duties of the pro-
curator when acting in his official capacity can be defined only by an Act of Parlia-
ment or a law-decree. Earlier even departmental decrees contained rules concerning 
the activities of the procurators.38 All the new Act does is to vest authority in the 
Council of Ministers to institute functions for the procurator's organization in certain 
definite procedures. 
The amendment reducing the tenure of office of the Procurator's General from 
six to four years does not affect the legal status of either the Procurator General or 
the procurator's organization as well. (§ 52 of the Constitution.) 
38
 See the motivation to §§ 1 to 6 of the Act . 
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IV 
As the keystone of this display of constitutional development in the following 
we should like to subject to an analysis the metamorphosis and changes of the con-
stitutional provisions defining the rights and duties of the citizens. In this connexion it 
should be remembered that at present at the drafting of every new constitution (and 
even of a general amendment of an existing constitution of the extent of the one laid 
down in Act I of 1972) of necessity several problems of principle or theory will 
emerge which are associated with the definition of the fundamental rights, their 
position in the structure of the constitution, and the methods of their regulation in the 
constitution. Solution of, and response to, these questions are normally interrelated 
and often reciprocally determine each other. 
As regards the extent of the fundamental rights and duties of the citizens we 
may find that at drafting a definite constitution the principal questions to be an-
swered will not be the one of which of the schedule of rights of citizens come within 
the category of specific fundamental rights of the citizens. We may even say that at 
present international standards are available by which we may on the whole define 
the rights and duties which may be taken up in constitutions tied to definite types of 
state. Disagreements are mainly connected with the question to what the extent tnese 
quasi fundamental rights would appear independently in the constitution or attached 
to the one institution of the constitution or the other. In certain cases it will be easy to 
describe the variants. Franchise e. g. is beyond doubt a fundamental right, if funda-
mental rights are conceived in a wider sense. Its regulation, however, may be at-
tached to the particular representative organs or to the fundamental institutions of 
the political system among the rules of the social order, or may appear as an element 
of the electoral system brought under regulation as a special institution. (This 
method was chosen by the makers of the Hungarian Constitution of 1949.) Still 
franchise may be taken up among the fundamental rights of the citizens (incidentally 
the most essential amendment affecting franchise and the electoral system has been 
referred to in connexion with the local orgajis when mention has been made of the 
indirect election of the county councils and metropolitan council). Similarly there are 
variants imaginable concerning the right of defence. Is defence a special right, or 
simply one of the guarantees of personal freedom? Or has defence to be brought 
under regulation in association with criminal procedure and through it in a form at-
tached to the principles of the operation of the judiciary? These are all questions 
which are answered in a concrete form at the drafting of each constitution. 
There are, however, problems of a different kind. Where should a place be 
found for the right to personal property? It has been brought forward by many that it 
should preferably be placed among the personal rights. As a matter of fact as regards 
the elements of the social arrangements the stress is in the first place laid on the 
ownership of the means of production, whereas personal property appears at most as 
a poor relation by the side of the means of production. (As is known the Rumanian 
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constitution of 1965 has brought under regulation the institution of personal prop-
erty among the fundamental rights of the citizens.) 
The relations of certain rights and their guarantees may occasionally emerge in 
wholly peculiar forms. Certain "guarantees" may sometimes appear as independent 
rights. (This was the case e. g. with the right to recreation, which in the earlier word-
ing of the Constitution appeared as a separate right, whereas in the Restatement it is 
referred to as one of the guarantees of the right to rest.) Anyhow in the socialist con-
ditions of production the relations of certain rights and their material guarantees 
throw out a number of problems. In many cases the strongest guarantee of the one 
right or the other is strictly speaking not the very institution associated with the par-
ticular right, but the socialist establishment of society or in general the fundamental 
institutions of the relations of production which obviously cannot be separately 
enumerated at the particular rights. This state of affairs has given birth to the idea 
that the structure of the constitution has to be abandoned where following upon the 
fundamental institutions of the social order, then the particular elements of the state 
organization there stand as third scope of regulation the fundamental civic rights. 
Instead the fundamental civic rights have to be brought under regulation in the 
opening chapters of the constitution, so to say in conjunction with the provisions 
governing the social arrangements. Thus strictly speaking we have to reckon with two 
principal scopes of regulation only. This method beyond doubt relies on highly 
honourable traditions. The method was usually adopted not only at the dawn of the 
western bourgeois constitutions, but also in the first socialist constitutions. It is un-
derstandable therefore that recent socialist constitutions more and more adopt this 
structure. 
Undoubtedly the method itself is open to criticism. Does it not imply a return 
to the earlier declarative form? Does the method advance the development which 
help the socialist regulation of fundamental rights to move away from the level of 
solemn declarations? As a matter of fact this would be the condition that fundamen-
tal rights brought under regulation in the socialist constitutions appeard as rules but-
tressed up by legal guarantees and directly enforceable in the legal system. 
In the drafting stage of Act I of 1972 the counterposing of the different alter-
native proposals would have had a sense only if the case had been one of drawing up a 
new constitution and not merely one of the amendment of the Constitution of 1949. 
In was in this way that with certain corrections the earlier structure of the Constitu-
tion was eventually preserved for the accommodation of the fundamental civic rights. 
(There is reference to these corrections in Part II of the present study.) 
As regards the concrete amendments in the first place obviously the new thesis 
of the restatement of the Constitution has to be mentioned, viz. "The Hungarian 
People's Republic respects the human rights" (§ 54 [1]). As is known the makers of 
the socialist constitutions for a long time refrained from using the term "human 
rights". This they did on the plea that the use of the term human rights or fundamen-
tal rights would at the same time have drawn a line between the doctrines of natural 
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law, on the one, and positivist law on the other part. The situation has changed since. 
International usage by human rights understands a more or less well defined group of 
fundamental rights which sets up a definite system of postulates to the legal system of 
the particular states, without, however, dubbing the term of human rights with a hue 
of natural law. Accordingly strictly speaking this new thesis of the Constitution is but 
the declaration of the voluntary undertaking of the Hungarian People's Republic to 
respect and recognize this standard of the comity of nations. 
The regulation of the whole system of fundamental rights and their guarantees 
has been affected by the fact that the exploiting classes have ceased to exist. This has 
opened the path to the regulation of each of the fundamental rights as such of a gen-
eral nature, unlike the earlier regulation which formulated some of the rights as such 
of the working people. This was the case with the rights to rest, recreation, health 
care, cultural enlargement, with the guarantee of the freedom of speech, the press, 
assembly and association. As for certain rights the earlier wording of the Constitu-
tion, by pleading the "interests of the working people" gave expression to the fact 
that here there was a case of rights granted to the working people and not to the 
population in general. In the process of socialist development the majority of these 
rights have become general in practice even before the enactment of the amendment 
of the Constitution. (E. g. as regards the right to education where ealier class limita-
tions were in force for the matriculation in universities, all restrictions have been 
abolished years before.) In certain cases, however, further consequences are at-
tached also directly to the amendment of the Constitution. Thus e.g. the declaration 
of health care as a general civic right has brought about the declaration of the right of 
every citizen to free-of-charge medical treatment and hospital care. Earlier this right 
was incorporated in the services of the social insurance scheme and only persons in 
employment and their dependants qualified for it. The new regulation in addition to 
recognizing these rights as general ones, at the same time provides for guarantees 
that these rights could not be used to the prejudice of the socialist order of society. 
According to the Restatement of the Constitution in the Hungarian People's Repub-
lic the civic rights have to be exercised in agreement with the interests of the socialist 
order of society and the exercise of these rights is inseparable from the discharge of 
civic duties (§ 54 [2]). 
As is known the Restatement of the Constitution has considerably widened the 
sphere of the scope of civic rights taken up in the Constitution. By way of example let 
here the right of the citizens to material provision be mentioned, and so also the right 
to the freedom of scientific and artistic creative work, the right to the submission of 
proposals in the interest of the public and among the guarantees of public health, 
nature conservation. Finally special stress has to be laid on the thesis taken up in the 
new wording of the Constitution on the fundamental rights of the citizens as well, viz. 
the declaration of the right of each citizen to take part in the management of public 
affairs. This thesis expresses among the civic rights that in the Hungarian People's 
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Republic, after the foundations of socialism have been laid, all class limitations have 
ceased to exist and in principle each member of the society participate in the exercise 
of political power with equal chances. 
Un quart de siècle sur le chemin du développement de la Constitution 
démocratique populaire (1949-1974) 
I . KOVÁCS 
D a n s la Républ ique Populaire Hongro i se c'est la Constitution démocrat ique populaire promul-
g u é e le 8 août 1 9 4 9 qui est, bien qu'avec certaines modifications, m ê m e à n o s jours en vigueur. Parmi 
cel les-c i la plus importante était la loi № I de 1 9 7 2 portant une modif icat ion générale . En analysant le 
d é v e l o p p e m e n t de la Constitution l 'étude consacre une attention particulière aux modif icat ions contenues 
dans la loi ment ionnée et à leur réalisation pratique. D a n s sa première partie l 'étude met en lumière les 
causes qui à l 'opposé des autres démocrat ies populaires ont rendu possible en Hongrie d'exprimer dans le 
d o m a i n e du droit constitutionnel les c h a n g e m e n t s intervenus en conséquence de l 'achèvement de la phase 
initiale du passage au social isme sans établir une nouvel le Constitution (c'est-à-dire par la modif icat ion de 
la Const i tut ion en vigueur). La deux ième partie présente le d é v e l o p p e m e n t des normes constitutionnelles 
exprimant les institutions fondamenta les du régime social (c'est-à-dire le d é v e l o p p e m e n t des normes 
const i tut ionnel les fixant le caracrère de classe de l'Etat; le mécanisme état ique et social de l'exercice du 
pouvoir politique; les fonct ions de l'Etat). La troisième partie analyse les changements des institutions 
fondamenta l e s de l 'organisme de l'Etat (le d é v e l o p p e m e n t des bases const i tut ionnel les du Parlement, du 
gouvernement , des organes locaux représentat i fs et administratifs, de l'organisation judiciaire et de celle 
de la procurature). La quatrième partie traite le déve loppement du droit const i tut ionnel concernant les 
droits et obligations fondamentaux des c i toyens . 
Четверть в е к а по пути развития 
народно-демократической конституции 
и. КОВАЧ 
В В е н г е р с к о й Н а р о д н о й Р е с п у б л и к е и в н а с т о я щ е е в р е м я и м е е т с и л у — с 
н е к о т о р ы м и и з м е н е н и я м и — н а р о д н о - д е м о к р а т и ч е с к а я К о н с т и т у ц и я , п р и н я т а я 
18 а в г у с т а 1949 г. В а ж н е й ш и м и з э т и х и з м е н е н и й я в л я е т с я з а к о н 1 о т 1972 г о д а 
о б о б щ е м и з м е н е н и и К о н с т и т у ц и и . Р а с с м а т р и в а я р а з в и т и е К о н с т и т у ц и и , а в т о р 
с т а в и т в ц е н т р и з м е н е н и я , в н е с е н н ы е з а к о н о м 1 о т 1972 г о д а , и и х р е а л и з а ц и ю н а 
п р а к т и к е . В п е р в о й ч а с т и о с в е щ а ю т с я т е п р и ч и н ы , к о т о р ы е с п о с о б с т в о в а л и т о м у , 
ч т о б ы в В е н г р и и — в о т л и ч и е о т д р у г и х н а р о д н о - д е м о к р а т и ч е с к и х с т р а н — в ы -
р а з и л и б е з п р и н я т и я н о в о й К о н с т и т у ц и и (т.е. с и з м е н е н и е м п р е ж н е й К о н с т и т у ц и и ) 
т е и з м е н е н и я , к о т о р ы е п р о и з о ш л и в о б л а с т и г о с у д а р с т в е н н о г о п р а в а п р и з а к а н ч и -
в а н и и н а ч а л ь н о г о э т а п а п е р е х о д а к с о ц и а л и з м у . В о в т о р о й ч а с т и п р е д с т а в л е н о 
р а з в и т и е к о н с т и т у ц и о н н ы х п о л о ж е н и й , р е г у л и р у ю щ и х о с н о в н ы е и н с т и т у т ы о б -
щ е с т в е н н о г о у с т р о й с т в а (т.е. к л а с с о в а я с у щ н о с т ь г о с у д а р с т в а , г о с у д а р с т в е н н ы й и 
о б щ е с т в е н н ы й м е х а н и з м о с у щ е с т в л е н и я п о л и т и ч е с к о й в л а с т и , р а з в и т и е к о н с т и т у -
ц и о н н ы х п о л о ж е н и й , з а к р е п л я ю щ и х г о с у д а р с т в е н н ы е ф у н к ц и и ) . В т р е т ь е й ч а с т и 
а н а л и з и р у ю т с я и з м е н е н и я о с н о в н ы х и н с т и т у т о в г о с у д а р с т в е н н о г о а п п а р а т а . ( Р а з -
в и т и е к о н с т и т у ц и о н н ы х о с н о в Г о с у д а р с т в е н н о г о С о б р а н и я , п р а в и т е л ь с т в а , м е с т -
н ы х о р г а н о в г о с у д а р с т в е н н о й в л а с т и и г о с у д а р с т в е н н о г о у п р а в л е н и я , о р г а н и з а ц и и 
с у д а и п р о к у р а т у р ы . ) В ч е т в е р т о й ч а с т и р а с с м а т р и в а е т с я р а з в и т и е к о н с т и т у ц и о н -
н о г о п р а в а , к а с а ю щ е е с я о с н о в н ы х п р а в и о б я з а н н о с т е й г р а ж д а н . 
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Gedanken über Savignys Rechtsauffassung 
von 
V . P E S C H KA 
Abteilungsleiter 
Institut für Staats- und Rechtswissenschaften der Ungar i schen A k a d e m i e der Wissenschaften 
Im ersten Teil der Abhandlung werden Savignys Erörterungen über die Ents tehung und 
Entwicklung des Rechts analysiert. Unter d e m A s p e k t der marxistischen Rechtsphi losophie 
werden hier die Ausführungen Savignys über die G e n e s e des Rechts und über die Ste l lung des -
selben in der Totalität der Gesel lschaft einer Kritik unterzogen. Sodann folgt eine kritische D a r -
stellung der berühmten Savignyschen Rechtsquel lentheorie , und besonders seiner K o d i f i k a -
tionstheorie. Abschl ießend untersucht der Verfasser Savignys W e n d u n g zum römischen R e c h t , 
und bewertet im al lgemeinen se ine gänzliche Rechtsauffassung. 
1. Die Konzeption über die Entstehung und Entwicklung des positiven Rechts 
ist die entscheidende Grundlage nicht bloß der Rechtstheorie Savignys, sondern 
auch der ganzen historischen Rechtsschule, als solcher. Dies ist eigentlich natürlich, 
denn wenn eine rechtstheoretische Auffassung die Geschichtlichkeit, den Histo-
rismus in ihren Mittelpunkt stellt, so betrachtet sie notwendigerweise die Entstehung 
und Entwicklung des Rechts als den primären Gegenstand ihrer Untersuchung. Ist 
aber das Wesen und die Natur des Rechts durch dessen Entstehung und Entwick-
lung, also durch die Geschichtlichkeit bestimmt, so versteht es sich von selbst, daß die 
Erörterungen über die Rechtsentstehung und Rechtsentwicklung für die ganze 
rechtstheoretische Konzeption entscheidend werden. Mit nicht geringer Ironie 
schreibt daher Marx: „Die historische Schule hat das Quellenstudium zu ihrem 
Schibboleth gemacht, sie hat ihre Quellenliebhaberei bis zu dem Extrem gesteigert, 
daß sie dem Schiffer anmutet, nicht auf dem Strome, sondern auf seiner Quelle zu 
fahren...141 Die kritische Schärfe dieser Marxschen Bemerkung, die sich offensicht-
lich gegen den gesellschaftlichen und ideologischen Gehalt von Savignys Ge-
schichtsauffassung richtet - worüber noch ausführlich gesprochen wird - , kann die 
wissenschaftliche Berechtigung bzw. den Wert jener Bestrebung nicht verdunkeln, 
für die der Weg zur Erfassung des eigentlichen Wesens des Rechts durch die Un te r -
suchung der Genese, der gesellschaftlichen Herausgestaltung und der geschichtlichen 
Entwicklung des Rechts führen soll. Wie auch die andere, von dieser untrennbare 
grundsätzliche Feststellung Savignys, - nämlich, daß die Entstehung und Entwick-
lung des Rechts, und überhaupt die Geltung und Wirksamkeit desselben nicht in sich 
selbst als Ding an sich, sondern in eine breitere Totalität, in das Medium des Volkes, 
1
 MARX-ENGELS: Werke. Bd. 1. Berlin, 1957. p. 7 8 
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der Nation eingebettet aufgedeckt werden soll - ebenfalls ein Gedanke ist, dessen 
wissenschaftlicher Wert in dieser seiner abstrakten Allgemeinheit kaum in Abrede 
gestellt werden kann. Eine andere - und letzten Endes die ganze rechtstheoretische 
Konzeption Savignys bestimmende - Frage ist, wie und mit welchem Inhalt Savigny 
diese abstrakten und allgemeinen Kategorien, in seinen konkreten Ausführungen, 
ausfüllt; Kategorien, die wir als die Geschichtlichkeit des Rechts und im Sinne einer 
das Recht als Teil der gesellschaftlichen Totalität betrachtenden Auffassung be-
zeichneten. 
Das Enstehen des Rechts und seine geschichtliche Gestaltung in Savignys 
Theorie kann bloß im Zusammenhang mit jenen Gedanken verstanden werden, die 
über die Stellung des Rechts in der Totalität der Gesellschaft, über das gesellschaftli-
che Sein des Rechts etwas besagen. Savigny wendet sich von jenen rechtstheoreti-
schen Konzeptionen ab, die im Recht bloß auf staatlichem Wege entstandene posi-
tive Rechtsnormen sehen, wie auch jenen Auffassungen, die die Existenz und die 
Geltung dieser positiven Rechtsnormen auf irgendein Naturrecht gestützt begrün-
den wollen. Den Weg der Lösung sucht er in Richtung auf die Gesellschaft, das Volk, 
die Nation. Mit richtigem Sinn hat er darauf hingewiesen, daß das Verständnis des 
Rechts aus sich selbst, aus seinen unmittelbaren Erscheinungsformen nicht möglich 
sei, daß das Recht seinen Platz in der Sphäre der Gesellschaft, der gesellschaftlichen 
Verhältnisse und Kategorien einnehme: „ D a s Recht nämlich hat kein Dasein für 
sich, sein Wesen vielmehr ist das Leben der Menschen selbst, von einer besonderen 
Seite angesehen."2 
Jene vom Recht untrennbare gesellschaftliche Sphäre, Erscheinung und Ka-
tegorie, wo das Recht sein eigentliches Leben lebt, bezeichnet Savigny in der Nation, 
im Volk. Es wirkt sympathisch und begeisternd, über das Recht als „Volksrecht" zu 
sprechen und zu betonen, daß die Wurzeln des Rechts sich im Volke befinden und 
das Recht eigentlich nichts anderes sei als eine der Beziehungen des Volkslebens 
selbst. Der wirkliche Wert und Bedeutung jedoch dieser gefälligen Theorie wird ei-
nerseits durch jene Zusammenhänge beleuchtet, die Savignys Rechstauffassung mit 
den zeitgenössischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen, sowie 
derer historischen Gestaltung verbinden, anderseits durch gewisse geistige Quellen, 
aus denen Savigny bei der Aufstellung seiner Konzeption bewußt oder unbewußt 
geschöpft haben mochte. Es ist wohl eine Binsenwahrheit, und daher überflüssig, 
viele Worte darüber zu verlieren, daß die Betonung des Nationalen und des Volk-
stümlichen in der Beziehung des Rechts mit dem während des Befreiungskrieges und 
dem nachher auftretenden nationalen Enthusiasmus aufs engste zusammenhängt. 
Den volkstüm .chen und nationalen Charakter des Rechts in den Vordergrund zu 
stellen, steht im vollständigen Einklang mit den zeitgenössischen deutschen Natio-
nalbestrebungen. In Savignys Auffassung wird das Recht vom Charakter des gege-
2
 SAVIGNY, F. C.: Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Heidelberg, 
1814. p. 8 8 - 8 9 
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benen Volkes bzw. Nation bestimmt; und es ist wohl nichts anders als die Uberset-
zung derselben Feststellung in die Sprache der Rechtspolitik, zu behaupten, daß ein 
dem eigentümlichen Charakter des deutschen Volkes und der deutschen Nation 
entsprechendes Recht nötig sei. 
Es scheint hier angebracht, noch einige Worte über die „geistige Quelle" zu 
sagen, aus der das volkstümliche, das nationale Element in Savignys Auffassung 
eindrang. Wenn auch Savignys Beziehung zur „Romantik", besonders in der jüng-
sten Literatur,3 stark bestritten wird und es auch Bestrebungen gibt, Savignys 
„Romantizismus" in Abrede zu stellen, ja sogar zu leugnen, steht eines dennoch fest, 
die Tatsache nämlich, daß in der Gedankenwelt der zeitgenössischen deutschen 
Romantik so manche wesentliche Momente der Rechtsauffassung Savignys und 
seiner Theorie über die Rechtsentstehung bereits vorhanden waren. So auch die 
Betonung des Volkstümlichen und des Nationalen. Georg Lukács weist darauf hin, 
daß in der Romantik — wenn auch noch so wirr und schwach - seit dem Bauernkrieg 
doch die erste Volksbewegung auftritt, aus der sich die kräftige Rückkehr zum Le-
ben des Volkes und zur Volkskunst ergab.4 Savignys Theorie, in der er den volks-
tümlichen, den nationalen Charakter des Rechts hervorhebt, besitzt also, in ihrer 
gesellschaftlichen und geschichtlichen Wirkung, zweifellos irgendeinen positiven 
Zug. Die Betonung des volkstümlichen und nationalen Charakters in der Beziehung 
des Rechts - mit besonderer Rücksicht auf ihren wissenschaftlichen Wert - scheint 
allerdings hinsichtlich seiner gesellschaftlichen Wirkung und Funktion ziemlich ir-
reführend. In dem Sinne nämlich, wie Heine über die volkstümliche Tendenz der 
Romantik schreibt: „Die Volksthümelei war von jeher in Norddeutschland mehr 
Affektation, wo nicht gar einstudierte Lüge, namentlich in Preußen . . . " s 
Unsere vorsichtig formulierte Ahnung scheint, nach unserem Dafürhalten, 
sich gerechtfertigt zu haben, sobald wir Savignys Darlegungen über das Sein des 
Rechts, über seine Existenz im Volk, im Nationalen des näheren untersuchen und 
danach forschen, inwieweit sie die objektive Wirklichkeit adäquat ausdrücken. Wir 
haben von derjenigen gerechtfertigten und begründeten Tendenz bereits gespro-
chen, die das Recht nicht in sich selbst zu erfassen bestrebt ist, sondern die Stellung 
und das Sein des Rechts - über den Kreis der unmittelbaren Rechtserscheinungs-
formen hinausgehend - in der Gesellschaft sucht. Die gesellschaftliche Schicht und 
die Sphäre, wo das Recht auftritt, deren Existenz es eigentlich in gewisser Beziehung 
und Form bedeutet, sieht Savigny - wie schon erwähnt - in der Nation, im Volk. 
Noch genauer gesprochen ist der tatsächliche Bereich des Daseins des Rechts das 
gemeinsame Bewußtsein, die gemeinsame Überzeugung des Volkes, mit anderen 
Worten: der Volksgeist. Sofort soll aber festgestellt werden, daß Savigny durch seine 
die Existenz des Rechts betreffende Fragestellung und seine diesbezüglichen Erläu-
3
 WOLF, F.: Große Rechtsdenker der deutschen Rechtsgeschichte. Tübingen, 1963. p. 3 6 5 - 3 6 7 ; 
KOSCHAKER, P.: Europa und das römische Recht. München, Berl in , 1913. p. 2 6 0 - 2 6 3 ; WIEACKER, F.: Pri-
vatrechtsgeschichte der Neuzeit. Göttingen, 1952 . pp. 222, 2 2 5 usw. 
4
 LUKÁCS, Gy. : Világirodalom. I. köt. (Weltliteratur, Bd. I). Budapest, 1969 . p. 179 
5
 HEINE, H.: Sämtliche Werke. 11. Bd. Ludwig Börne. Hamburg, 1885. p. 2 6 5 
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terungen den Versuch unternimmt, einen tatsächlichen, objektiv bestehenden, on-
tologischen inneren Widerspruch des Rechts zu überholen. Kurz gefaßt handelt es 
sich hier um den inneren Widerspruch zwischen Geltung und gesellschaftlichem In-
halt des Rechts, darum, daß die Geltung des Rechts allgemein ist, d. h. sich auf die 
ganze Gesellschaft erstreckt, während dies von dem gesellschaftlichen Inhalt des 
Rechts nicht behauptet werden kann; der hat, in Anbetracht seiner gesellschaftli-
chen Füllung, einen besonderen Charakter. Übersetzt man die philosophische 
•Formulierung in die Sprache der Soziologie, bedeutet das soviel, daß das Recht für 
jedes Mitglied der Gesellschaft verbindlich ist, sein Inhalt jedoch nicht von der gan-
zen Gesellschaft, sondern lediglich von den Interessen und vom Willen der herr-
schenden Klassen, Schichten und Gruppen bestimmt wird. Meinten die naturrecht-
lichen Konzeptionen, diesen inneren Widerspruch des Rechts dadurch aufzulösen, 
daß sie seine allgemeine, sich der ganzen Gesellschaft gegenüber offenbarende 
Geltung auf die rationelle und ideelle Welt der abstrakten, ewigen, menschlichen, 
natürlichen Rechte gründeten, was Savigny - wie schon erwähnt - für einen Irrtum 
hält, so löst er seinerseits den objektiv bestehenden Gegensatz zwischen der Allge-
meinheit der Geltung des Rechts und der Besonderheit seines gesellschaftlichen 
Inhalts so auf, daß er die Besonderheit des gesellschaftlichen Inhalts eigentlich auf 
irrationellem Wege, durch die wohltätige Mitwirkung der rechtlichen Überzeugung 
des Volkes, des Volksgeistes aufhebt. Auf diese Weise gewinnt das Recht seine ei-
genartige gesellschaftliche Füllung nicht aus der Lage, aus den Umständen, mate-
riellen Verhältnissen und Interessen der herrschenden Klasse, sondern aus der ge-
meinsamen, allgemeinen Übefzeugung des ganzen Volkes, der ganzen Nation. Heller 
als die Sonne ist doch, daß es sicH hier nicht allein um die zulässige Ausdehnung des 
gesellschaftlichen Inhaltes des Rechts, sondern auch darum handelt, daß das eigent-
liche Sein des Rechts nicht in den objektiven gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen, sondern in einem von ihnen getrennten Volksbewußtsein gründet, 
daß also das ontologische Sein des Rechts eine idealistische Grundlage erhält. Es soll 
der Gerechtigkeit die gebührende Ehre widerfahren und hier nicht verschwiegen 
werden, daß die Behauptung, das Recht stehe mit der Nation, mit dem Bewußtsein 
des Volkes, mit seiner Überzeugung im Zusammenhang, nicht des rationellen Ker-
nes entbehre. Obwohl der gesellschaftliche Inhalt des Rechts unmittelbar von den 
Interessen und dem Willen der in der Gesellschaft herrschenden Klasse bestimmt 
wird, bedingt die Wirksamkeit des Rechts auch inhaltlich eine bestimmte genetische 
Verbindung mit der Totalität der Gesellschaft, mit dem Willen des Volkes, seinen 
rechtlichen und moralischen Auffassungen sowie seinem Bewußtsein. De r Zu-
sammenhang bildet sich hier natürlich mehrfach mittelbar, aber die Geltung und 
Wirksamkeit des Rechtssystems ist in seiner geschichtlichen Dauer von diesem Zu-
sammenhang untrennbar.6 Der wirkliche ontologische Sinn bzw. die Bedeutung 
6
 Hinsichtlich des komplexen Zusammenhanges zwischen der Gel tung und Wirksamkeit des 
Rechts bzw. der Totalität der Gesel lschaft siehe PESCHKA, V.: Grundprobleme der modernen Rechtsphi-
losophie. Budapest . 1974. p. 2 1 8 - 2 2 2 
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dieses Zusammenhanges wird in der Beziehung des Rechts erst dann verständlich, 
wenn er in der gesellschaftlichen Totalität hinsichtlich des Rechts auf den ihm ge-
bührenden und von ihm tatsächlich eingenommenen Platz kommt. Sei es seine den 
besonderen Inhalt des Rechts bestimmende Klassengebundenheit, oder sei es seine 
zur Durchsetzung des Rechts unerläßliche lebendige Beziehung zur ganzen Gesell-
schaft, die sich in der Theorie über Sein und Gestaltung des Rechts eine herrschende, 
die andere aufhebende Position erwirbt, so bedeutet dies notwendigerweise die De-
formierung der Wirklichkeit und führt zu Irrtümern. Was nun Savignys Auffassung 
betrifft, so ist es klar, daß man hier einer theoretischen Abstraktion gegenübersteht, 
in der bei der inhaltlichen Bestimmtheit des Rechts seine Beziehungen zur ganzen 
Gesellschaft, insbesondere zur allgemeinen Uberzeugung des Volkes bestimmend 
und entscheidend wurden, indem diese Abstraktion die tatsächliche Bestimmtheit 
des Rechts durch die herrschende Klasse der Gesellschaft völlig außer acht - ja sogar 
verschwinden - ließ. Wie dieser Irrtum Savignys - von seiner konkreten gesell-
schaftlichen und ideologischen Rolle und Wirkung unabhängig - seine Rechtsauf-
fassung von der wesentlichen Bewegung der objektiven rechtlichen Wirklichkeit 
beträchtlich weit entfernt, wird aus seinen konkreten Ausführungen über die Ent-
stehung des positiven Rechts besonders gut ersichtlich. 
Die Entstehung und Entwicklung des Rechts gründet sich nämlich, nach Savi-
gnys Auffassung, gerade auf die Volkstümlichkeit des Rechts, auf seinen nationalen 
Charakter. Wie sich das Volk formt und entwickelt, ebenso entsteht und ändert sich 
auch das Recht, das - wie wir oben sehen konnten - nichts anderes als eine Seite, eine 
Beziehung des Volkes ist. Darauf ist auch die Ähnlichkeit zurückzuführen, die die 
verschiedenen Eigentümlichkeiten (Sprache, Moral, Verfassung) des Lebens des 
Volkes, der Nation in ihrer Entstehung und Entwicklung kennzeichnen. Denn das 
Volk ist ein organisch Ganzes, ein Organismus eben, der auch die Entwicklung des 
Rechts bestimmt. Die Gestaltung des Rechts läßt sich von der Entwicklung des 
Volkes und der Nation nicht trennen. Die Entstehung des Rechts, wie auch die der 
Sprache, und im allgemeinen des ganzen Organismus von Volk und Nation, vollzieht 
sich fast unsichtbar und gestaltet sich durch die in ihm enthaltenen stillwirkenden 
Kräfte, hauptsächlich durch das Empfinden einer inneren Notwendigkeit. „Das 
Recht wächst also mit dem Volke fort, bildet sich aus mit diesem, und stirbt endlich 
ab, so wie das Volk seine Eigentümlichkeiten verliert."7 Nichts ist natürlicher, als 
daß der „Vater" der historischen Rechtsschule die Geschichtlichkeit des Rechts be-
 t 
tont. Was soll aber eigentlich diese stille, fast unbemerkbare organische Entwicklung 
des Rechts bedeuten? Eine ständige, ungestörte Bewegung, Gestaltung und Um-
wandlung, die ohne jeden äußeren Eingriff und ohne Mitwirkung aktiver menschli-
cher Tätigkeit vonstatten geht. Doch enthält die Geschichtlichkeit nicht nur eine im 
allgemeinen aufgefaßte Bewegung, sondern auch die bestimmte Richtung der U m -
wandlung, eine Richtung, die sich in den qualitativen Änderungen bestimmter 
7
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Komplexe manifestiert, in Änderungen, die in diesen Komplexen und in ihren Be-
ziehungen zu anderen Komplexen eintreten.8 In der von Savigny dargelegten Ge-
schichtlichkeit ist gerade diese, sich in qualitativen Änderungen manifestierende 
Richtung nicht zu finden. Genauer gesagt, kann man überhaupt von einer von Savi-
gny bezeichneten Richtung der Gestaltung und Entwicklung des Rechts sprechen, so 
läßt sich diese nach Wolf9 darin bezeichnen, daß es sich hier um eine Kreisbewegung 
handelt. Aber bei dieser Kreisbewegung ist jedwede qualitative Änderung ausge-
schlossen. Savigny unterscheidet zwar verschiedene Phasen in der Entwicklung des 
Rechts, aber aus diesen Entwicklungsphasen wird die qualitative, wesentliche Än-
derung des Rechts nicht ersichtlich. Dies wird durch die Betonung des organischen 
Chrakters der Entwicklung prägnant ausgedrückt, weil doch die organische Ent-
wicklung von vornherein und notwendigerweise eine unabänderliche Geregeltheit 
bedeutet. Bei der organischen Entwicklung spricht Savigny von einem jugendlichen 
und einem reiferen oder hohen Alter der Völker und des Rechts. Ähnlich dem Le-
ben und dem Organismus des Menschen, erfährt auch das Recht die Etappen des 
Aufstieges und Niederganges. Das Wesen des Rechts wird aber von dieser seiner 
Jugend und Reife nicht berührt. Die Änderung in der Rechtsentwicklung zeigt sich 
bloß in den Ar ten der Offenbarung und Ausprägung des Rechts. Eine jede Bezie-
hung und Eigentümlichkeit des Volkslebens muß ein physisches Dasein haben: für 
die Sprache bedeutet dies die ununterbrochene Übung, für die Verfassung die 
sichtbare öffentliche Gewalt, während das Recht in den schriftlich oder mündlich 
erörterten Grundprinzipien erscheint. Dies bedingt aber eine gewisse Abstraktion, 
über welche die Völker in ihrem jugendlichen Alter noch nicht verfügen. Daher of-
fènbart sich das Recht in symbolischen Handlungen in der an Begriffen zwar armen, 
doch schon über ein klares Bewußtsein verfügenden Jugend der Völker. Im reifen 
Alter der Völker und des Rechts tritt jedoch eine Änderung in der Ausdrucksform 
des Rechts ein. Neben der stets heranwachsenden Kultur sondern sich die verschie-
denen Tätigkeiten des Volkes voneinander ab, und es kommen eigene verschiedene 
Stände zur Ausübung dieser Tätigkeiten zustande. Zur Ausübung der juristischen 
Tätigkeit z. B. die Juristen. Von nun an findet das Recht in der Sprache seinen Aus-
druck, und an die Stelle des Volksbewußtseins tritt das Bewußtsein der das Volk in 
dieser Funktion vertretenden Juristen. Das Dasein des Rechts wird folglich erkün-
stelt und immer mehr verwickelt, weil das Recht jetzt schon ein doppeltes Leben hat: 
„ . . .einmal als Theil des ganzen Volkslebens,. . . dann als besondere Wissenschaft in 
den Händen der Juristen".10 Dementsprechend besitzt das Recht zwei Elemente: 
einerseits das politische Element, das den Zusammenhang zwischen Volk und all-
gemeinen Volksleben bedeutet, anderseits das technische Moment, das das abge-
sonderte wissenschaftliche Leben des Rechts darstellt. All dies ändert aber gar nichts 
8
 LUKÁCS: Marx ontológiai alapelvei II. (Die onto log i schen Grundsätze v o n Marx II.) - Magyar 
Filozófiai Szemle , 5 - 6 / 1 9 7 3 . p. 4 7 0 
9
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an der organischen, inneren Entwicklung und Gestaltung des Rechts; ein Umstand, 
der aus der seine Eörterungen zusammenfassenden Feststellung Savignys ganz klar 
hervortritt: „Die Summe dieser Ansicht also ist, daß alles Recht auf die Weise ent-
steht, welche der herrschende, nicht ganz passende Sprachgebrauch als Gewohn-
heitsrecht bezeichnet, d. h. daß es durch Sitte und Volksgläube, dann durch Juris-
prudenz erzeugt wird, überall also durch innere, stillwirkende Kräfte, nicht durch die 
Willkür eines Gesetzgebers."11 Gerechtfertigt ist also die den romantischen Histo-
rismus des XIX. Jahrhunderts beurteilende Feststellung auch auf Savignys Ge-
schichtsauffassung vom Recht zu beziehen, wonach dieser eigentlich nichts als ein 
Pseudo-Historimus sei. Nach dieser Auffassung sei die Geschichte ein stilles, un-
bemerkbares, naturgemäßes, „organisches" Wachsen, also eine derartige Entwick-
lung der Gesellschaft, die im Grunde genommen einen Stillstand bedeute, der an den 
traditionellen, legitimen Einrichtungen der Gesellschaft nichts ändere, sie haupt-
sächlich aber nicht bewußt ändere. Das menschliche Handeln sei von der Geschichte 
völlig auszuschließen.12 
Diese romantische Geschichtsauffassung Savignys, insbesondere die beiden 
oben erwähnten Momente: seine Rückkehr zur Vergangenheit, die Versenkung in 
dieselbe und die Nostalgie nach ihr, sowie die Unveränderlichkeit des Bestehenden 
durch bewußte ^menschliche Tätigkeit in konkreter Weise auf die zeitgenössische 
gesellschaftliche und rechtliche Lage bezogen, veranlaßten Marx zu seinen wohl-
bekannten, heftigen Worten gegen die historische Rechtsschule: „Eine Schule, 
welche die Niederträchtigkeit von heute durch die Niederträchtigkeit von gestern 
legitimiert, eine Schule, die jeden Schrei des Leibeigenen gegen die Knute für rebel-
lisch erklärt, sobald die Knute eine bejahrte, angestammte, eine historische Knute 
ist, eine Schule der Geschichte, wie der Gott Israels seinem Diener Moses, nur ihr a 
posteriori zeigt, die historische Recfiis schule.. ,"1 3 Diese historische Auffassung war, 
in ihrer gesellschaftlichen, ideologischen und politischen Wirkung objektiv be-
trachtet, ein Hindernis der radikalen bürgerlichen Umwandlung all der wirtschaft-
lichen, gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse Deutschlands. Nun wäre es 
aber ein Irrtum, Savignys Rechtstheorie - hinsichtlich ihres gesellschaftlichen In-
halts - als eine feudale Theorie aufzufassen. Die gesellschaftlichen und rechtlichen 
Probleme, denen Savigny sich gegenübergestellt sieht, und für die er eine Lösung 
sucht, wurzeln in der französischen Revolution, in der Lage Europas nach diesem 
großen historischen Ereignis, noch konkreter bezeichnet, in der Reaktion Deutsch-
lands auf dasselbe Ereignis. Die Rechtstheorie Savignys ist in bezug auf ihre ent-
scheidende gesellschaftliche Problematik und ihren Inhalt eine bürgerliche Theorie, 
die aber der sich innerhalb der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse 
Deutschlands abspielenden bürgerlichen Entwicklung und Umwandlung entspricht. 
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Gleichwie die Romantik, so richtet sich auch Savignys geschichtliche Rechtsschule 
darauf, Deutschland zu einem modernen (und - was damals für die meisten ihref 
Repräsentanten noch nicht bewußt war-kapitalistischen) Staat umzuwandeln, ohne 
jedoch den Absolutismus zu vernichten, die feudalen Uberreste und Vorrechte ab-
zuschaffen. Ihr Bestreben ging also nicht dahin, die dem Kapitalismus vorangegan-
gene Gesellschaftsordnung wiederherzustellen, sondern einen politisch und gesell-
schaftlich reaktionären Kapitalismus ins Leben zu rufen, der die feudalen Uberreste 
„organisch" in sich einfügt und auf diese Weise bewahrt.14 Die Geschichtsauffassung 
in Savignys Rechtstheorie ist ein organischer Teil der rechtlichen-ideologischen 
Ausprägung dieses gesellschaftlichen Inhaltes ; und der früher schon charakterisierte 
Pseudo-Historismus dieser Geschichtsauffassung ist zur Konservierung der er-
wähnten staatlichen und politischen Einrichtung, sowie gewisser feudaler Vorrechte 
zweifelsohne äußerst geeignet. Der Einfluß der Romantik auf die Entwicklung der 
Geschichtsauffassung Savignys unterliegt keinem Zweifel. Was Th. Mann über die 
Romantik schreibt, kann ebenfalls, fast wortgetreu, vom gesellschaftlichen Inhalt 
und Einfluß der Savignyschen Rechtstheorie, insbesondere von ihrem Inhalt gesagt 
werden: „Die Romantik ist nichts weniger als schwächliche Schwärmerei; sie ist die 
Tiefe, welche sich zugleich als Kraft, als Fülle empfindet; ein Pessimismus der Ehr-
lichkeit, der es mit dem Seienden, Wirklichen, Geschichtlichen gegen Kritik und 
Meliorismus, kurz mit der Macht gegen den Geist hält und äußerst gering denkt von 
aller rhetorischen Tugendhaftigkeit und idealistischen Weltbeschönigung."15 
2. Der „Pessimismus der Ehrlichkeit", das Bestreben auf die Aufrechterhal-
tung der bestehenden „historischen" Macht bildet zweifellos einen „organischen" 
Teil von Savignys Geschichtsauffassung; und ist daher ebenso untrennbar von Sa-
vignys wohlbekannter Opposition gegen die französische Revolution wie vom Ro-
mantizismus seiner Theorie. Untersucht man nun auf das Recht, d.h. auf die 
Rechtsentwicklung bezogen und angewandt, konkret und etwas gründlicher jenes 
erwähnte Moment dieser Geschichtsauffassung, das die Ausschließung des bewußten 
menschlichen Handelns aus der Gestaltung der Geschichte bedeutet, wird man sehen, 
daß Savignys Theorie über die Rechtsquellen und Rechtssetzung das soeben von 
dieser Geschichtsauffassung - in ihrer unmittelbaren Abstraktheit - Gesagte sogar 
noch bestätigt. Den Kern und die Essenz dieser Rechtsquellentheorie stellt die Be-
tonung der Forderung dar, daß jede will kürliche und eventuelle Abänderung von der 
Entwicklung des Rechts fernzuhalten sei. In der Sprache der Rechtsquellenlehre 
bedeutet dies soviel, daß das Recht, nach Sivignys Ansicht, bloß eine einzige Quelle 
habe, und zwar das sogenannte Gewohnheitsrecht. Das Gewohnheitsrecht entfalte 
sich nämlich in aller Stille, fast unbemerkt und organisch in der Rechtsüberzeugung 
des Volkes. Wie bereits angedeutet, unterscheidet Savigny, in der Entwicklung der 
Völker, ein frühes und ein spätes Alter. Während sich das Recht in der Jugend der 
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Völker in symbolischen Handlungen offenbart, verkörpert es sich, im reiferen Alter, 
mit dem Erscheinen der Juristen auf dem Gebiete der Gesetzgebung und der 
Rechtswissenschaft. Die Gesetzgebung und die Rechtswissenschaft bilden daher 
keine Rechtsquellen in genetischem Sinne, sondern bloß Erkenntnisquellen, d.h. 
Formen, in denen die wirkliche, eigentliche Rechtsquelle, das Gewohnheitsrecht 
auftritt. Ganz genau genommen ist jedoch die Rechtswissenschaft nicht bloß irgend-
eine Erkenntnisquelle, sondern auch die Quelle der Rechtsentstehung in dem Sinne, 
daß das Recht im reiferen Alter der Völker nicht nur in ihrecn Bewußtsein, sondern 
auch im Bewußtsein der das Volk in dieser seiner Funktion repräsentierenden Juri-
sten lebendig wird. Diese augenfällige Verdrängung der Gesetzgebung und die De-
gradierung ihrer tatsächlichen Rolle und Bedeutung steht mit Savignys ganzer 
Rechtsentstehungstheorie und Rechtsauffassung, wie auch mit jener seiner Kon-
zeption im folgerichtigsten Zusammenhang, die der Rechtswissenschaft den Cha-
rakter einer Rechtsquelle zueignet. Der Begriff der organischen Rechtsentstehung 
sucht nämlich besonders die bewußte Rechtsschaffung und Rechtsveränderung, 
genauer gesagt, den äußeren, die plötzliche Unterbrechung der Kontinuität darstel-
lenden, staatlichen Eingriff aus der Gestaltung des Rechts auszuschließen. Savigny 
läßt mämlich dem Staat im Entstehungsprozeß des Rechts keine Rolle zukommen. 
Wie aus seiner Rechtsauffassung das Erkennen und Anerkennen des besonderen 
(Klassen-) gesellschaftlichen Inhalts des Rechts fehlt, so läßt er auch die rechts-
schaffende und zwingende Tätigkeit des Staates außer acht. Die Rolle des Staates 
tritt in Savignys Rechtsauffassung in der Gesetzgebung und Kodifikation auf; indem 
er jedoch diese Formen der rechtssetzenden Tätigkeit zu bloßen Erkenntnis- bzw. 
Ausdrücksformen degradiert, betrachtet er sie gar nicht als Rechtsquellen, und be-
urteilt ihren Einfluß auf die Rechtsgestaltung mehr negativ als positiv. Mit der 
Rechtswissenschaft hat es aber eine andere Bewandtnis. Savigny sieht die Entwick-
lung der Rechtswissenschaft ebenfalls als eine langsame, überlegte und organische 
Gestaltung an, nämlich als die Umwandlung der rechtlichen Überzeugung des Vol-
kes. In diesem Sinne kann also die Rechtswissenschaft nicht den offenen, plötzlichen 
und unmittelbaren Bruch in der Kontinuität, in den historischen Traditionen be-
deuten. So bleibt die Art der Entstehung und Gestaltung des Gewohnheitsrechts 
bewahrt, ihr Sitz wird bloß aus dem Bewußtsein des Volkes teilweise in das Bewußt-
sein der Juristen verlegt. Eigentlich ist Savignys Rechtsquellenlehre nichts anderes 
als eine allgemeine, gemäß der Rechtsquellen- und Rechtssetzung-Theorie durch-
geführte Grundlegung seiner kondifikationswidrigen Auffassung. Was die auf die 
Kodifikation bezüglichen allgemeinen theoretischen Überlegungen betrifft, forscht 
Savigny vor allem nach dem Inhalt des Gesetzbuches. Indem er diejenigen An-
schauungen kurz und kategorisch ignoriert, die den allgemeinen Inhalt des Gesetz-
buches vom allgemeinen Vernunftrecht ableiten, stellt er fest, daß sich der Kodex-
Inhalt teils aus dem bestehenden geltenden Recht, teils aus den neuen Gesetzen zu-
sammensetzt: „ . . . hätte das Gesetzbuch einen doppelten Inhalt: theils das bisherige 
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Recht, theils neue Gesetze".1 6 Jenem Teil im Kodex, den die neuen Gesetze bilden, 
schenkt Savigny weder viel Aufmerksamkeit noch geraume Zeit, und begnügt sich 
mit der Feststellung, daß diese Gesetze bloß zufällige, eventuelle und nur relativ 
neue Gesetze seien; und folglich, der wesentliche Inhalt des Gesetzbuches aus nichts 
anderem, als dem gesammelten, vorhandenen Recht bestehe. Für Savigny bedeutet 
die Kodifikation, das Schaffen des Gesetzbuches - dem Wesen nach - nichts anderes 
als die Ausstattung des bisherigen Rechts mit ausschließlicher staatlicher Geltung. 
Es erübrigt sich wohl zu sagen, daß diese Auffassung Savignys über die Kodifikation 
unmittelbar seiner romantischen historischen Betrachtungsweise, und zwar deren 
beiden erwähnten Momente entspringt, bzw. sich daran am engsten anschmiegt. 
Einerseits stellt sie die Rückkehr zur Vergangenheit dar, insofern der Inhalt des Ge-
setzbuches aus dem, sich im Laufe der Zeit in der rechtlichen Uberzeugung des 
Volkes schon herausgestalteten und lebendigen Recht, mit anderen Worten aus dem 
Gewohnheitsrecht, besteht. In den Kodex muß ja dies aufgenommen werden und die 
eventuellen Gesetze sind unbedeutend, und ihr Wert sogar zweifelhaft. Andererseits 
steht Savignys Kodifikationstheorie zugleich mit jenem wesentlichen Moment seines 
Pseudo-Historismus im Einklang, das die bewußte menschliche Tätigkeit von der 
Geschichte und von der Gesellschaft zielstrebig fernzuhalten sucht. Diese Theorie 
besagt nämlich, daß die Kodifikation keine bewußte Schaffung von neuem Recht, 
keine bewußte rechtsschaffende Tätigkeit, sondern bloß die Ausstattung des schon 
Vorhandenen und Bestehenden mit einer neuen Form sei. Wie wahr das ist, wird klar 
bewiesen, wenn man bedenkt, worin überhaupt Savigny das Wesen der Kodifika-
tionstätigkeit sieht. Nämlich, nicht in der staatlichen Anregung und Unterstützung, 
nicht darin, daß der Kodex eine allgemeine staatliche Geltung gewinnt, sondern in 
jener technischen Arbeit, die die Juristen zu übernehmen haben, nämlich in der Er-
kenntnis und im Aussprechen des Inhalts des Gesetzbuches „ . . . d a s vorhandene, 
was nicht geändert, sondern beibehalten werden soll, muß gründlich erkannt und 
richtig ausgesprochen werden." 1 7 
Hinsichtlich des Materials dieser juristischen technischen Arbeit, der Er-
kenntnis und Erfassung des vorhandenen, bestehenden Rechts besteht die wichtigste 
und schwerste Aufgabe in der Vollständigkeit und Vollkommenheit des Gesetzbu-
ches. Darunter wird gemeint, das Gesetzbuch soll - als einzige Rechtsquelle - „ . . . in 
der Tat für jeden vorkommenden Fall im voraus die Entscheidung enthalten".18 Es 
beweist Savignys tiefes theoretisches Denken sowie seinen Scharfblick, daß er sich 
nicht jenen uralten Gegnern der Kodifikation anschließt, die als Lieblingsargument 
immer wieder betonen, daß eine solche Vollkommenheit des Gesetzbuches uner-
reichbar, unrealisierbar sei, man könne doch unmöglich jeden vorkommenden und 
zu entscheidenden Einzelfall voraussehen. Obzwar sich Savigny ebenfalls recht wohl 
bewußt ist, daß einem jeden Kodifikationsversuch, der jeden, in der Zukunft vor-
16
 SAVIGNY: o p . cit. p. 8 1 
1 7
 SAVIGNY: o p . cit. p. 8 3 
1 8
 a . a . O . 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 17, 1975 
Savignys Rechtsauffassung •57 
kommenden Einzelfall in seiner eigenen und unmittelbaren Individualität zu erfas-
sen und zu umfassen bestrebt ist, von vornherein ein Mißerfolg beschieden sei, 
„ , , ,weil es für die Erzeugung der Verschiedenheiten wirklicher Fälle schlechthin 
keine Grenze gibt",19 schließt er die Möglichkeit der Kodifikation deshalb doch 
nicht aus, denn es gibt noch eine „Vollkommenheit anderer Ar t" , und zwar diejeni-
gen, die mit der Methode der Geometrie und ihren Finessen erreicht werden könne. 
Seinem anschaulichen Beispiel gemäß, läßt sich aus gewissen Bestimmungen des 
Dreiecks, und zwar aus seinen zwei Seiten und dem zwischenliegenden Winkel auf 
das Ganze folgern. „Auf ähnliche Weise hat jeder Theil unseres Rechts solche 
Stücke, wodurch die übrigen gegeben sind: wir können sie die leitenden Grundsätze 
nennen."2 0 Die Vollkommenheit des Gesetzbuches meint Savigny also durch die 
Abstraktion erreichen zu können. Damit erfaßte Savigny zweifellos ein wesentliches 
und reales Moment der Kodifikationstätigkeit, selbst wenn im Lichte der jüngsten 
Untersuchungen heutzutage schon für richtig erkannt wird, sich bei der Kodifikation 
nicht bis zur Allgemeinheit der Grundprinzipien, sondern bis zur Typizität der ge-
sellschaftlichen Verhältnisse und Situationen zu erheben.2 1 Daß aber Savigny - die 
Aufmerksamkeit auf den abstrakten Charakter der Kodifikationstätigkeit lenkend — 
damit eine heikle, ja sogar kardinale Frage der Kodifikation berührte, unterliegt 
keinem Zweifel. Wie klar Savigny die Bedeutung und Fragwürdigkeit der Feststel-
lung von leitenden, die Einzelfälle durchschwebenden Grundsätzen erkannte, wird 
daraus ersichtlich, daß er dies eigentlich für eine wissenschaftliche Tätigkeit erklärt 
und das Entstehen eines Gesetzbuches aus solchen Zeitabschnitten ausschließt, in 
denen sich „diese Kunst" nocht nicht entwickelt hatte. Neben der Erkenntnis des 
Materials besteht ein anderer unerläßlicher Teil der Kodifikationsarbeit darin, jene 
fähige Form des Gesetzbuches zu finden, in der das Material in entsprechender Ar t 
und Weise zum Ausdruck kommen möge. Diesbezüglich ist es ein schwieriges U n -
terfangen, allgemeine Feststellungen zu formulieren; daher begnügt sich Savigny, 
auf die Kürze bzw. Länge des sprachlichen Ausdruckes hinzuweisen. Das Wesen 
liegt hier offensichtlich in der Reife des sprachlichen Ausdrucks, darin, ob der G e -
setzgeber über die sprachlichen Mittel verfüge, durch die er das rechtliche Material 
in verständlicher und anschaulicher Weise zugänglich machen vermöge. 
Es lohnt sich, den allgemeinen theoretischen Ausführungen Savignys über die 
Kodifikation aus jenem Gesichtspunkt aus gebührende Achtung zu schenken, wie 
sich in ihnen die richtigen und irrtümlichen Feststellungen miteinander vermischen, 
genauer gesagt, wie die Wahrheit der einzelnen richtigen Feststellungen durch die 
Totalität der Kodifikationstheorie, durch ihren Inhalt und ihre Richtung vernichtet 
wird. Man könnte kaum behaupten, daß die Unmöglichkeit der Kodifikation aus den 
allgemeinen theoretischen Ausführungen Savignys zwangsläufig und evident folge. 
Es genügt, darauf hinzuweisen, was er von der materiellen und formellen Seite der 
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rechtlichen-theoretischen Arbeit , über die Erkenntnis und Vollkommenheit, sowie 
über den sprachlichen Ausdruck dargelegt hat . Savigny beschränkt sich auf die Fest-
stellung, daß im Falle, wo es zur Aufdeckung des Rechtsmaterials und zur Bearbei-
tung seiner Grundprinzipien zu einer verständlichen und anschaulichen sprachlichen 
Formierung keine Mittel und Möglichkeit gebe, könne nur ein schlechter Kodex zu-
stande kommen. Sind aber die zur Erkenntnis, Ordnen und Darstellung nötige Ab-
straktionsfähigkeit und sprachliche Reife vorhanden, schließt er die Möglichkeit der 
Kodifikation nicht aus. Die Lage ändert sich, insofern man auch die den Inhalt des 
Kodex betreffenden Darlegungen Savignys im Gedächtnis hält. Daraus wird es 
nämlich klar, daß Savigny nur jene Tätigkeit als Kodifikation ansieht, die kein neues 
Recht schafft, sondern bloß das schon Vorhandene festlegt und aufbewahrt. Nach 
Savignys Dafürhalten bedeutet also die Kodifikation keine Schaffung eines neuen 
Rechts; der Kodex ist in diesem Sinne keine Rechtsquelle, sondern bloß eine Aus-
drucksart des schon vorhandenen Rechts. Für eine derartige Kodifikationstätigkeit 
bilden die sich auf der materiellen und formellen Seite der juristischen Technik ab-
spielenden Prozesse eine unerläßliche Bedingung. All diese Erörterungen Savignys 
jedoch, die den Begriff der Kodifikation völlig umändern, zugleich aber die einzel-
nen Momente derselben Tätigkeit einer höchst scharfsinnigen Analyse unterziehen, 
untersuchen die Kodifikation in ihrer theoretischen Abstraktheit. Das Bild wird eine 
noch verzerrtere und einseitigere Kodifikationswidrigkeit zeigen, wenn man die 
allgemeinen theoretischen Ausführungen Savignys über die Kodifikation mit jenen 
seinen Feststellungen vergleicht, in denen er die Möglichkeit der Kodifikation in ih-
rer historischen Abstraktion erläutert. Er stellt fest, daß es nur wenige Zeitalter gebe, 
in denen die Fähigkeit zur Kodifikation bestehe. Will man genau und entschlossen 
sein, so zögert man nicht festzustellen, daß nach Savigny die Vorbedingungen einer 
Kodifikation niemals vorhanden seien. In der Jugend der Völker und in ihrem hohen 
Alter fehlt die Fähigkeit zur Kodifikation, in der Zwischenzeit aber gibt es kein Ver-
langen nach Kodifikation, denn sie ist nicht notwendig. Bei den jungen Völkern hat 
das Recht eine ganz entschiedene Anschaulichkeit, aber es fehlt an der sprachlichen 
und logischen Kunst; in den Zeitaltern der Dekadenz wiederum werden die Mate-
rialkenntnis und die Sprache vermißt. Wohingegen in der Zwischenzeit, wo die juri-
stische Bildung ihren Höhepunkt erreicht, „man keines Gesetzbuches bedarf".2 2 
Wie wenig standhaft Savignys sonst auf fesselnde Logik gebaute Kodifika-
tionstheorie ist, wird durch seinen theoretischen Irrtum bewiesen: einerseits durch 
die unzulässige Identifikation der Kodifikations- (d. h. der Gesetzbuch schaffenden) 
Tätigkeit mit der rechtswissenschaftlichen Forschung; andererseits durch den bis ins 
Absolute gesteigerten Anspruch auf Vollkommenheit, mit dem er der Kodifikation 
und zugleich der rechtswissenschaftlichen Arbeit gegenüber auftritt. 
Jenen Irrtum Savignys, der seine ganze Rechtsauffassung grundsätzlich be-
stimmt, nämlich, daß er zwei, dem Wesen nach grundsätzlich verschiedene Tätig-
2 2
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keitsformen, die theoretische Rechtspflege und die sogenannte Rechtspraxis - in-
einander verschmolzen - in einem einzigen gemeinsamen Begriff, und zwar unter 
dem Begriff des wissenschaftlichen Rechts, bzw. der Rechtswissenschaft zusam-
menfaßt, haben schon seine scharfsinnigen, bürgerlichen Kritiker bemerkt.23 Auch 
die Identifikation der Rechtssetzung, der Kodifikation des Rechts mit der wissen-
schaftlichen Rechtsforschung und Rechtserkenntnis beruht eigentlich auf denjeni-
gen Auseinandersetzungen Savignys, durch die er den Zusammenhang zwischen 
Theorie und Praxis, sowie Rechtstheorie und Rechtspraxis beleuchtet. Dies mag uns 
umso mehr wundernehmen, da doch Savigny - sowohl im „ B e r u f , als auch im „Sy-
stem" - die engen Wechselbeziehungen zwischen Theorie und Praxis öfters, sehr 
richtig, betont: „ . . . w o die Trennung zwischen Theorie und Praxis eine absolute 
wird, da entsteht unvermeidlich die Gefahr, daß die Theorie zu einem leeren Spiel, 
die Praxis zu einem bloßen Handwerk herabsinke".24 Indessen meint Savigny diese 
Gefahr dadurch vermeiden zu können, daß er zwischen der Theorie und Praxis eine 
unmittelbare Einheit voraussetzt. Deswegen schreibt er „ . . . daß also in gewissem 
Grade jeder Theoretiker den praktischen, jeder Praktiker den theoretischen Sinn in 
sich erhalte und entwickle";25 d. h. er stellt die den damaligen deutschen Zuständen 
entspringende folgende Forderung: „ . . . unsere Theorie muß praktischer und unsere 
Praxis wissenschaftlicher werden, als sie bisher war ." 2 6 Und um diesen Zusammen-
hang ganz klar sehen zu können, betont er, daß der Theoretiker das praktische 
Element nicht seinem Beruf, sondern seinem Verstand und Geist gemäß in sich zu 
tragen habe. Seine Auffassung über die Beziehung zwischen Theorie und Praxis, d. h. 
sein diesbezüglicher Irrtum, wird ganz offensichtlich bezeugt durch jene seiner Er-
örterungen, wo er die ideale Beziehung zwischen Theorie und Praxis in der Methode 
der römischen Juristen bezeichnet: „So ist ihnen Theorie und Praxis eigentlich gar 
nicht verschieden, ihre Theorie ist bis zur unmittelbarsten Anwendung durchgebil-
det, und ihre Praxis wird stets durch wissenschaftliche Behandlung geadelt. In jedem 
Grundsatz sehen sie zugleich einen Fall der Anwendung, in jedem Rechtsfall zu-
gleich die Regel, wodurch er gestimmt wird. . ." 2 7 Wohingegen diese unmittelbare 
Koinzidenz und Einheit von Theorie und Praxis bloß im alltäglichen Leben und 
Denken der Menschen existiert. Während aber für das alltägliche Leben und Den-
ken der Menschen die unmittelbare Koinzidenz kennzeichnend ist, löst sich die 
Wissenschaft als eine eigentümliche Objektivation unter anderem gerade dadurch 
vom Alltagsleben los, daß sie diese unmittelbare Einheit der Theorie und Praxis 
aufhebt. Obwohl die Wissenschaft - in ihrer Wechselbeziehung mit der Praxis - ihre 
Fragen, letzten Endes, aus der Praxis schöpft, und ihre Resultate in die Praxis zu-
rückströmen, wirkt sich dieser dialektische Zusammenhang nicht unmittelbar aus, 
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sondern wird von Übergängen und Uber lei tun gen vermittelt. Um das Wesen der 
objektiven Wirklichkeit, an und für sich, aufdecken zu können, muß sich die Wis-
senschaft nicht nur „beruflich", sondern auch ihrem „Verstand und Geist" gemäß 
absondern, was nichts anderes bedeutet, als daß die einstweilige Aufhebung des 
unmittelbaren, praktischen Zieles unerläßlich sei. Obwohl also bei der Aufgabe und 
Tätigkeit der Rechtswissenschaft die Zielsetzungen der Rechtspraxis, letzten Endes, 
entscheidend sind, und das Bestreben der Rechtswissenschaft schließlich dahin geht, 
die praktische juristische Tätigkeit zu unterstützen, wird dies erst erreichbar, wenn 
sie die auf der Höhe der rechtlichen Erscheinungen stehende Rechtspraxis übertrifft, 
sich von ihren unmittelbaren Aufgaben und Zielsetzungen einstweilen unabhängig 
macht, um dadurch ihr - die Rechtserscheinungen und die Rechtspraxis bestim-
mendes - Wesen, an und für sich, objektiv aufzudecken. Beistand wird der Rechts-
praxis von der Rechtswissenschaft nicht dadurch geleistet — wie es Savigny meinte - , 
daß diese die Zielsetzungen der anderen unmittelbar sich zu eigen macht und die 
Probleme der Rechtspraxis in unmittelbarer Weise zu lösen trachtet, sondern da-
durch, daß die Rechtswissenschaft, indem sie das Wesen der rechtlichen Erschei-
nungen erfaßt und die gegenseitigen dialektischen Bewegungen klarstellt, zwischen 
dem gegebenen praktischen Problem und der allerbesten praktischen Lösung Ver-
mittlungen aufdeckt und dieselben zwischen die beiden einschaltet. 
Nicht anders ist im wesentlichen die Lage hinsichtlich der Beziehung zwischen 
Rechtswissenschaft und der einen Teil der Rechtspraxis bildenden rechtssetzenden, 
also Kodifikations-Tätigkeit. Obwohl die Rechtssetzung, wie auch die Kodifikatiop, 
jener Teil der Rechtspraxis ist, bei dem, einerseits, die Entfernung von dem alltägli-
chen Leben und der Denkungsart der Menschen, das Loslösen vom Alltagsleben und 
die Objektivierung sich am prägnantesten offenbaren, und, anderseits, damit eng 
verbunden, zur Rechtswissenschaft am nahesten steht,zu der seine Beziehungen am 
wenigsten mittelbar sind, wird dadurch die Geltung dessen, was über die Beziehun-
gen zwischen Theorie und Praxis bereits angedeutet wurde, hinsichtlich der Rechts-
setzung, Kodifikation und Rechtswissenschaft nicht im mindesten aufgehoben. 
Zwischen der Rechtswissenschaft und jenem Teil der Rechtspraxis, der die Rechts-
setzung (Kodifikation) umfaßt, gibt es tiefgreifende und wesentliche Unterschiede. 
Also können und dürfen die beiden keinesfalls identifiziert werden, wenn sie auch 
Züge besitzen, die den Anschein der Identität erwecken vermögen. Und zwar vor 
allem jener Umstand, daß die Rechtswissenschaft im Laufe der wissenschaftlichen 
Tätigkeit nicht nur die unmittelbaren praktischen Ziele des Alltagslebens, sondern 
auch die eigentümlichen Aufgaben und Zielsetzungen der Rechtssetzungstätigkeit 
aufhebt; und weiterhin, daß ihr Bestreben nicht auf die unmittelbare Lösung solcher 
Zwecke und Aufgaben gerichtet ist. Die Rechtssetzungstätigkeit tritt in ihrer Be-
ziehung zur Rechtswissenschaft - also zur Theorie - als Praxis auf, ihre Ziele aber 
sind praktische Zielsetzungen, deren unmittelbare Erlangung keine Aufgabe der 
Rechtswissenschaft ist, auch wenn der gegensätzliche Standpunkt von jener sowohl 
in der rechtssetzenden wie auch in der rechtswissenschaftlichen Tätigkeit vorhan-
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"•enen Behauptung, daß beide die Allgemeinheit erstrebeft, noch so unterstützt zu 
werden scheint. Zwischen der Allgemeinheit der Rechtssetzung und der Rechtswis-
senschaft besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied. Es genügt hier bloß darauf 
hinzuweisen, daß die Rechtswissenschaft die objektiven, allgemeinen Gesetzmä-
ßigkeiten der gesellschaftlichen und rechtlichen Erscheinungen erfaßt, wohingegen 
die Allgemeinheit der als Ergebnis der Rechtssetzungstätigkeit entstandenen 
Rechtsnorm nichts weiter als die Allgemeinheit der Geltung einer solchen Rechts-
norm bedeutet; oder wie dies Marx betont,2 8 sie sei bloß die „scheinbare", „illusori-
sche" Allgemeinheit des sich in der Rechtsnorm kundgebenden Staatswillens. Sollte 
aber auch die durch die Rechtswissenschaft aufgedeckte wesentliche Allgemeinheit 
der gesellschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse im Gange der Rechtssetzung 
verwertet werden, wird dieselbe nicht unmittelbar zum Inhalt der Rechtsnorm, wo-
durch sie ihre Formulierung auch nicht als irgend etwas allgemeines, sondern bloß in 
der Gestalt des Besonderen, des Typischen erhält. Der wesentliche Unterschied 
zwischen rechtssetzender und rechtswissenschaftlicher Tätigkeit wird weiterhin -
gegenüber der antropomorfen Natur der Rechtssetzung und im allgemeinen der 
Rechtspraxis - auch von der desantropomorfisierenden Tendenz der Rechtswissen-
schaft bewiesen. Gleich der Wissenschaft im allgemeinen, ist auch die Rechtswis-
senschaft eine eigentümliche gesellschaftliche Objektivation, die sich in radikaler 
Weise von der allgemeinen antropomorfisierenden Tendenz des alltäglichen Lebens 
und der Praxis abkehrt und nach einer Erfassung der objektiven Wirklichkeit strebt, 
aus der sich die menschliche Subjektivität ausschaltet, wo die teleologische Konzen-
tration auf den Menschen gedanklich entfernt und abgeschafft wird. Dagegen ist die 
Tätigkeit der Rechtssetzung (Kodifikation) und im allgemeinen die ganze Rechts-
praxis als solche, im Grund genommen, antropomorfer Natur. Die auf den Men-
schen konzentrierte rechtssetzende Tätigkeit ist auf die Herausgestaltung mensch-
licher Handlungen und Verhaltensweisen gerichtet, und die Rechtsnorm zum Men-
schen spricht, und ihm zum von unmittelbar durch sie im voraus bestimmtes Verhal-
ten aufruft. Und während der desantropomorfierende Charakter der rechtswissen-
schaftlichen Forschung an der subjektiven Seite auf die Ausschaltung der subjekti-
ven Momente, der menschlichen Absicht und des menschlichen Willens, der indivi-
duellen Interessen und der Partikularität abgezielt ist, erreicht die sich im Laufe der 
Rechtssetzung vollziehende Widerspiegelung gerade durch die Einschaltung der 
antropomorfen Momente, der menschlichen, individuellen oder gesellschaftlichen 
Interessen und Willensäußerungen ihr eigentümliches Ziel. 
Keine günstigere Lage besitzt der andere theoretische Pfeiler der die Kodifi-
kation des zeitgenössischen deutschen Rechts mißbilligenden Auffassung Savignys, 
den wie als einen, der Kodifikation- und rechtswissenschaftlichen Tätigkeit ge-
genüber gestellten maximalistischen Anspruch auf Vollkommenheit formuliert ha-
ben. Es ist unbestreitbar, daß eine gut entwickelte Rechtswissenschaft, eine theore-
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tisch fest begründete Rechtsdogmatik eine unerläßliche Vorbedingung der Kodifi-
kation bildet. Mit Recht betonen also die Verehrer Savignys sein Verdienst, erkannt 
zu haben, daß es ohne ein gutes Gesetzbuch keine gute privatrechtliche Doktrin 
gebe.29 Diese dem Wesen nach wahre Feststellung war aber von Savigny auf eine so 
absolutisierende und übertriebene Ar t formuliert, daß dadurch ihr Wahrheitswert 
zweifelhaft wurde. Er begnügt sich nämlich nicht damit, daß er der Kodifikation 
ziemlich entwickelte und gründliche rechtswissenschaftliche Vorarbeiten und 
Kenntnisse zur Bedingung stellt, sondern hält auch das vollständige Wissen, das 
unbegrenzte Beherrschen und den gänzlichen Besitz des Materials für unerläßlich. 
„Erst wenn wir durch ernstliches Studium vollständigere Kenntnis erworben, vor-
züglich aber unseren geschichtlichen und politischen Sinn mehr geschärft haben, 
wird ein wahres Urtheil über den überlieferten Stoff möglich sein. Bis dahin dürfte es 
gerathener sein, etwas zu zweifeln, ehe wir vorhandenes für schlaffe Angewohnheit, 
unkluge Aijgeschiedenheit und bloße Rechtsfaulheit halten: vorzüglich aber mit der 
Anwendung des wundärztlichen Messers auf unseren Rechtszustand zu zögern. Wir 
könnten dabei leicht auf gesundes Fleisch treffen, das wir nicht kennen, und so gegen 
die Zunkunft die schwerste aller Verantwortungen auf uns laden."30 Die Abneigung 
Savignys gegen die Rechtssetzung, hauptsächlich gegen die Kodifikation und im 
allgemeinen gegen jede im Bereich des Rechts durchzuführende Umwandlung zeigt 
sich vielleicht nirgends offensichtlicher und handgreiflicher als eben hier, wo er mit 
dem Anspruch auf eine vollständige und vollkommene wissenschaftliche Erkenntnis 
auftritt. Das vorhandene, überlieferte Rechtsmaterial abzuschaffen und ein neues zu 
schaffen sei - wie er schreibt - eine Selbsttäuschung, denn die Natur der bestehenden 
Rechtsverhältnisse zu ändern, sei genauso unmöglich, wie die der Anschauungen 
von Rechtswissenschaftlern: „ . . . auf diese doppelte Unmöglichkeit gründet sich der 
unauflösliche organische Zusammenhang der Geschlechter und Zeitalter, zwischen 
welchen nur Entwicklung aber nicht absolutes Ende und absoluter Anfang gedacht 
werden kann."31 Im Rechtsleben und in der gesellschaftlichen Entwicklung gibt es 
für Savigny nur Kontinuität, die Diskontinuität wird aus der organischen Entwick-
lung ausgeschlossen. Daß wir hier dem totalen Nichterkennen der Dialektik zwi-
schen Kontinuität und Diskontinuität gegenüberstehen, ist geradeso klar, wie die 
Tatsache, daß Savigny, indem er die vollständige wissenschaftliche Erkenntnis und 
Beherrschung des bestehenden Rechtsmaterials zur Bedingung der Kodifikation 
macht, dadurch den ständig annähernden Charakter der Erkenntnis völlig außer 
acht läßt. 
3. Wir bezeichneten das andere wesentliche Moment der Geschichtsauffas-
sung Savignys darin, daß sie „. . .wesentlich Versenkung, besonders Versenkung in 
die Vergangenheit (ist); sie ist die Sehnsucht nach dieser, und zugleich der realistisch 
anerkennende Sinn für alles wirklich Gewesene in seinem Eigenrecht, mit seiner 
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Lokalfarbe und Atmosphäre. . ."32 Es liegt doch wohl Wahrheit darin, was Savignys 
moderne Verehrer betonen, nämlich, daß Savigny für keinen Romantiker anzusehen 
sei, der sich „in die guten alten Tage" 3 3 zurückgesehnt hätte, obwohl es kaum zu 
bezweifeln sei, daß er im Bereich des Rechts in gewissen nicht unbedeutenden Be-
ziehungen, gleichwie die romantische Schule, „eine abgestorbene Vergangenheit 
in's Leben rufen" wollte.34 Die Rückkehr zur Vergangenheit sagt aber - an und für 
sich - noch nichts; wie auch jene Frage einer näheren Untersuchung bedarf, auf 
welche Weise Savigny diese Vergangenheit „wieder in's Leben zu rufen" meinte und 
beabsichtigte. 
Savignys jeweilige Kritiker und Würdiger waren gerade über jene Vergan-
genheit und geschichtliche Überlieferung des Rechts überrascht und bestürzt, die 
Savignys Interesse erweckt hatten. Darin sahen sie den großen Wendepunkt, die 
Inkonsequenz und den inneren Widerspruch seiner Theorie. Wahrhaftig, „der Held 
des Volksgeistes'.'35 verschließt sich - jeder berechtigten Erwartung entgegen - dem 
Studium des deutschen Rechts, sowie den germanischen Rechtsüberlieferungen. Die 
rechtliche Vergangenheit, die er in seiner Heimat erneuern möchte, sieht er in einer 
noch mehr zurückgelegenen Zeit, im Recht und im Rechtsdenken der alten Römer. 
Gleichwie es wohl offensichtlich scheint, daß die rechtliche Überzeugung des ganzen 
deutschen Volkes nicht durch die Grundprinzipien des römischen Rechts ausgefüllt 
wurde, so unterliegt es auch keinem Zweifel, daß die wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Interessen, sowie die rechtlichen Bestrebungen des Bürgertums, dieser 
bedeutenden Klasse der deutschen Gesellschaft, mit der genannten römischen 
Rechtstradition zusammentrafen. Und befreit man Savignys Theorie von seinem 
ideologischen Ballast, so steht der Inhalt seiner Konzeption über die Rechtstheorie 
in seiner ganzen Blöße vor unseren Augen: ein deutsches Recht, das aus den Ziegel-
steinen des römischen Rechts aufgebaut wurde. 
Savignys Trachten ging nicht im mindesten dahin, die verschiedenen Institu-
tionen, Regeln, geschweige denn die Gesetzbücher von Justinian, für Deutschland 
unmittelbar zur Rechtsquelle zu machen. Savigny betont, das römische Recht sei als 
Beispiel einer rechtlichen Methode wichtig: „ . . . für Deutschland ist es nun auch hi-
storisch, durch sein Verhältnis zum gemeinen Recht, von großer Wichtigkeit. Es ist 
ganz falsch, wenn man diese historische Wichtigkeit des römischen Rechts auf die 
Fälle einschränken wollte, welche unmittelbar aus demselben entschieden wer-
den."36 Savigny sieht nämlich als eine wesentliche Eigentümlichkeit des Römischen 
Rechts das Beherrschen der leitenden Grundprinzipien an, das auch die römischen 
Juristen zu einem hohen Ruhm verhalf: „Die Begriffe und Sätze ihrer Wissenschaft 
erscheinen ihnen nicht wie durch ihre Willkür hergebracht, es sind wirkliche Wesen, 
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deren Dasein und deren Genealogie ihnen durch langen vertrauten Umgang be-
kannt geworden ist."37 Die meisterhafte Art der Methode der römischen Juristen 
l iegt , , . . . in der Leichtigkeit, womit sie so vom allgemeinen zum besondern und vom 
besondern zum allgemeinen übergehen. . ." 3 8 Dieses Verfahren besitzt die Sicher-
heit der Mathematik, und man kann ohne Übertreibung sagen, daß es mit ihren 
„Begriffen" rechnet.39 „ . . . da s Recht zu finden und zu weisen, haben sie ihren ei-
genthümlichsten Wer th , . . . daß ihre Kunst zugleich zu wissenschaftlicher Erkenntnis 
und Mittheilung ausgebildet ist, doch ohne die Anschaulichkeit und Lebendigkeit 
einzubüßen, welche früheren Zeitaltern eigen zu sein pflegen".40 
Jhering sieht Savignys Fehler bei der Forschung des römischen Rechts genau 
darin, „daß sie den Werth des römischen Rechts ausschließlich in ein rein formales 
Moment: das technisch-juristische se tz t . . . " 4 1 Es war aber kein Zufall, daß Savigny 
seine Aufmerksamkeit den Methoden der römischen Juristen zuwendete, dies folgte 
offenbar aus seiner immanenten Logik. Diese Methode des römischen Rechts, die 
dem Wesen nach nichts anderes als ein musterhaftes historisches Beispiel der rich-
terlichen Rechtssetzung, der gewohnheitsrechtlichen Rechtsgestaltung darstellt, 
steht im vollkommensten Einklang mit jener allgemeinen Theorie der Rechtsent-
wicklung, die Savigny entfaltete, und die wir hier bereits einer Kritik unterzogen 
haben. Von noch größerer Bedeutung ist vielleicht der Umstand, daß für Savigny 
gerade dadurch, daß er die römische Methode zu einem Prinzip machte, möglich 
wurde, ein „heutiges römisches Recht" vorzustellen, das den wirtschaftlichen, ge-
sellschaftlichen und rechtlichen Interessen und Bedürfnissen des damaligen 
Deutschlands entsprach. Den allgemeinen römisch-rechtlichen Charakter des bür-
gerlichen Rechts beweist, wie Savigny meinte: „ . . . d a s Festhalten am Herkömmli-
chen, ohne sich durch dasselbe zu binden, wenn es seiner neuen, volksmäßig herr-
schenden Ansicht nicht mehr entsprach".42 Die Anwendung dieser Methode be-
deutet eine derartige Untersuchung des „heutigen römischen Rechts", welche sich 
lediglich auf die Rechtsinstitutionen römischen Ursprungs richtet, und dabei Insti-
tutionen unbeachtet läßt, die zwar Teil des justinianischen Rechts gewesen waren, 
doch aus den gegenwärtigen Rechtszuständen bereits verschwanden.43 Savignys 
Bestreben, das römische Recht den praktischen Bedürfnissen und Interessen der 
Gegenwart anzupassen, führte schließlich zum Resultat, daß der Gegenstand seiner 
Theorie ein römisches Recht wurde, daß nie existiert hatte. „So hat die historische 
Schule - schreibt Koschaker44 — vielfach mit einem römischen Recht operiert, das 
nirgends und niemals gegolten hat, weil es aus einem Gemenge von klassischem und 
justinianischem Recht bestand." 
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Diese „wissenschaftliche Rezeption" des römischen Rechts, die Adaptation 
desselben zu der bürgerlich-liberalen Gestaltung und den Bedürfnissen der wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse bedeutete das Verkennen bzw. das 
bewußte Verzerren der Institutionen des römischen Rechts - in ihrem ursprüngli-
chen und historischen Sinne betrachtet. Denn - schreibt Koschaker geistreich -
„Man kann kein fremdes Geistesgut rezipieren, ohne es gleichzeitig seinen eigenen 
Bedürfnissen anzupassen und in seinem Geiste umzuformen."4 5 Wie Boehmer 
darauf hinwies46, erfuhren eine solche Anpassung und geistige Umformung: der 
Begriff des Eigentums, die Testierfreiheit, das Schuldrecht und die Vertragsfreiheit 
des römischen Rechts. Das römische Recht hat, in der Hülle des „Volksgeistes", -
mit der Vermittlung Savignys - dasselbe erfahren, was in Marxscher Formulierung, 
infolge der ungleichen Entwicklung der Rechtsinstitutionen ein allgemeines Gesetz 
des gedanklichen Ausdrucks und der praktischen Verwirklichung der rechtlichen 
Erscheinungen in der Kontinuität der geschichtlichen Entwicklung ist, nämlich, daß 
man bei solchen Fällen wiederholt zu den Institutionen früherer Zeiten und zur 
Auslegung dieser zurückgreift.47 Dieser Prozeß vollzog sich in der Periode der bür-
gerlichen Umwandlung im allgemeinen, so auch in der Rechtstheorie Savignys, mit 
dem römischen Recht, dieser sozusagen vollkommenen Ausprägung jener Rechts-
verhältnisse, die der von Marx als Warenproduktion genannten wirtschaftlichen 
Stufe48 entsprechen, d.h. mit der höchst vollkommenen bekannten Herausbildung 
des auf dem Privateigentum beruhenden Rechts.49 Indessen bedeutet dieser Rück-
griff zu Institutionen früherer Zeitalter im allgemeinen eine Wiederauslegung, eine 
Umgestaltung derselben, also nichts weniger, als daß die früheren Rechtsprinzipien 
und Rechtsinstitutionen nicht mehr ihrem traditionellen Sinne entsprechen, sondern 
geradewegs Mißverständnisse und Verzerrungen darstellen. In diesem Sinne 
schreibt Marx an Lassalle, gerade im Zusammenhang mit der modernen Adaptation 
des römischen Testaments: „Dass die Aneignung des römischen Testaments origi-
n a l e r . .. auf Missverständnis beruht, hast Du bewiesen. Daraus folgt aber keines-
wegs, dass das Testament in seiner modernen Form. . . das missverstandene römische 
Testament ist. Es könnte sonst gesagt werden, dass jede Errungenschaft einer älte-
ren Periode, die von einer späteren angeeignet wird, das missverstandene Alte is t . . . 
Die missverstandene Form ist gerade die allgemeine und auf einer gewissen Ent-
wicklungsstufe der Gesellschaft zum allgemeinen Use verwendbare."50 
Diese Erörterungen hielten wir hier nur deshalb für angebracht, um in der 
Lage zu sein, das Wesen und den Charakter jener Rückkehr zur Vergangenheit 
klarzulegen, die - wie bereits angedeutet - einen organischen Teil der romantischen 
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Geschichtsauffassung Savignys bildet. Aus dem Gesagten wird womöglich ersicht-
lich, daß Savignys Rückkehr zum Recht eines älteren Zeitalters, zum römischen 
Recht, durchaus kein romantisches Mythisieren des Rechts eines unentwickelteren 
Zeitalters bedeutet, und daß er dieses frühere Recht einem objektiv auf höherer 
Entwicklungsstufe stehenden Rechtssystems gegenüber ausspielt. Im Gegenteil: es 
handelt sich darum, daß er dieses in historisch musterhafter Weise und in klassischer 
Form ausgearbeitete Beispiel der auf dem Privateigentum beruhenden Rechtssy-
steme den bürgerlichen Bedürfnissen des damaligen Deutschlands anpaßt, d. h. an 
die in beschleunigte Entwicklung geratenen kapitalistischen Wirtschaftsverhältnisse 
adaptiert, und zwar indem er — nötigenfalls - ihren Inhalt mißversteht, oder sogar 
bewußt verzerrt. Deswegen be tonen Savignys moderne Würdiger, die seine Theorie 
auf geistesgeschichtlicher Grundlage bewerten, daß er eigentlich kein Romantiker, 
sondern ein Europäer sei.51 U n d wenn das, in diesem allgemeinen Sinne auch nicht 
akzeptabel ist — worüber später noch gesprochen wird- , läßt es sich nicht bestreiten, 
daß Savignys römisch-rechtliche Orientation seiner Rechtstheorie eine eigentümli-
che Färbung und Charakter verleiht. Die Romantik mißbilligend, macht György 
Lukács darauf aufmerksam, daß die Verteidigung des Alten, des „organisch" Ent-
standenen nicht immer und unbedingt die Befürwortung der Reaktion sei.52 Viel-
leicht geraten wir auf keinen Irrweg, wenn wir die Bemühungen Savignys, um „ein 
System des heutigen römischen Rechts" auszuarbeiten - selbst wenn er dies als ein 
Produkt der organischen Entwicklung des deutschen Volksgeistes hinstellt — für eine 
Tendenz ansehen, in der die sich in Deutschland entfaltenden bürgerlichen, wirt-
schaftlichen und" rechtlichen Verhältnisse zum Ausdruck kommen. 
Es darf aber aüch nicht in Vergessènheit geraten, daß es sich nicht um jedwede, 
sondern um deutsche bürgerliche wirtschaftliche, politische und rechtliche Verhält-
nisse handelt, also, in Anbetracht der allgemeinen Entwicklungsstufe des Zeitalters, 
um eine rückständige, verspätete bürgerliche Umgestaltung inmitten kleinlicher und 
beschränkter bürgerlicher Verhältnisse, die sich Hand in H a n d mit der Bewahrung 
der feudalen politischen Einrichtung, der feudalen Vorrechte und des Absolutismus 
vollzieht. Und nennt Marx die Hegeische Staats- und Rechtsphilosophie „ . . . d i e 
einzige mit der offiziellen modernen Gegenwart al pari stehende deutsche Geschich-
te"53, so läßt sich von Savignys Rechtsphilosophie feststellen, daß sie nichts anderes 
als die mit der zeitgenössischen offiziellen deutschen Gegenwart al pari stehende 
deutsche Geschichte ist. Es handelt sich darum, was Gyula Eörsi als Savignys „ge-
niale Inkonsequenz" bezeichnet, nämlich, daß Savigny nach einem germanischen 
Recht gesucht hätte und das römische Recht aufgefunden habe, den Volksgeist zum 
Ausdruck bringen beabsichtigt hätte und die deutsche Variante des Weltgeistes ge-
funden habe.54 Die Lage könnte möglicherweise noch genauer gekennzeichnet 
5 1
 WOLF: op. cit. pp. 365 , 3 6 7 , 3 8 2 ; KOSCHAKER: op . cit. p. 263 ; WIEACKER: op. cit. p. 2 3 6 - 2 3 8 
5 2
 LUKÁCS: Világirodalom. I. köt. (Weltliteratur. Bd. I) p. 180 
53
 MARX-ENGELS-LENIN-STALIN: Zur deutschen Geschichte, p. 6 7 
54
 EÖRSI, Gy.: A burzsoá magánjogi rendszerek kialakulása ( D i e Entstehung der bürgerlichen 
privatrechtlichen Systeme). G a z d a s á g é s Jogtudomány, I II /1969 . p. 2 8 4 
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werden, würde man sagen, daß Savigny nach einem Recht gesucht hätte, das dem 
Geist des deutschen Volkes, seiner rechtlichen Überzeugung entspringe, und in der 
Hülle dieses deutschen Volksgeistes - unerwartet - nicht das germanische, sondern 
das römische Recht entdeckt habe. Savignys theoretische Inkonsequenz besteht 
darin, daß das Zurückführen des Rechts auf den Volksgeist, und zwar - konkret - auf 
die rechtliche Überzeugung des deutschen Volkes, offensichtlich und mit logischer 
Notwendigkeit und Folgerichtigkeit zu einer Konklusion hätte führen sollen, wo-
nach das Recht, das einer Aufdeckung, Analyse und Bewußtmachung bedarf, nichts 
anderes sei als das altertümliche germanische Recht, das Recht der schönen, alten 
feudalen Zeit. Dagegen besteht Savignys inkonsequente — doch geniale - Folgerung 
in der Behauptung, daß dieses Recht nicht das Recht der germanischen, sondern der 
römischen Vergangenheit sei. Aufgrund des bereits Erwähnten, wird es durchaus 
offensichtlich, daß die Genialität dieser theoretischen Inkonsequenz gerade in ihrer 
- paradoxer Weise - extremen Konsequenz liegt. Doch die Folgerichtigkeit und 
Genialität dieser Inkonsequenz - die, wie es zu sehen war , in der Logik der theoreti-
schen Darlegung auftritt - offenbart sich vor allern nicht in der Theorie, sondern in 
der Praxis, auf dem Gebiete der zeitgenössischen - bereits charakterisierten - deut-
schen bürgerlichen wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Verhältnisse. 
Theoretisch inkonsequent brachte Savigny nämlich diese wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Verhältnisse und ihre Gestaltung derart restlos und getreu zum 
Ausdruck, daß sich diese theoretische Widerspiegelung — in ihrem konsequenten 
Festhalten an der geschichtlichen Wirklichkeit - für genial erwies. 
Mutatis mutandis können wir bei Savignys Theorie Zeugen einer ähnlichen 
Erscheinung sein, wie diejenige, welche Engels - über Balzac sprechend - den 
„Triumph des Realismus" nannte.5 5 Den Triumph des Realismus sah Engels darin, 
daß in der auf falscher Grundlage gründenden künstlerischen Darstellung doch die 
tatsächlichen Verhältnisse und Triebkräfte aufgedeckt und geformt werden. Ein 
ähnlicher Prozeß läßt sich auch in Savignys Rechtstheorie wahrnehmen. Denn wäh-
rend Savigny mit seiner romantischen Auffassung über den Volksgeist sowie über 
eine Geschichte des Rechts, die die menschliche Handlung aus der geschichtlichen 
Entwicklung der Gesellschaft ausschließt und sich der Vergangenheit zuwendet, das 
gesellschaftliche Wesen und die historische Entwicklung des Rechts sozusagen mit 
einem falschen Bewußtsein darstellt, wie auch sein dem römischen Recht gegenüber 
an den Tag gelegtes Interesse aus diesem falschen Bewußtsein erfolgt, manifestiert 
sich in dieser - mit falschem Bewußtsein dargelegten - Rechtsideologie die beste-
hende objektive rechtliche und gesellschaftliche Wirklichkeit. Und daß diese Theo-
rie nicht zu einem puren falschen Bewußtsein wurde, sondern in ihr auch die richtige 
Tendenz auf objektive Wirklichkeit aufbewahrt blieb - diesbezüglich vermögen wir 
hier, uns der Terminologie von Lukács bedienend56, von einem „richtigen falschen 
5 5
 MARX-ENGELS: Werke. Bd. 37 . Berlin, 1967 . p. 4 4 
5 6
 LUKÁCS: Történelem és osztálytudat (Geschichte und Klassenbewußtsein) . Budapest , 1971. 
p. 3 0 7 
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Bewußtsein" sprechen - , ist besonders jenem Umstand zu verdanken, daß Savigny 
seine Lehre über die romantische Entwicklung des Rechts und über den Volksgeist -
wie bereits angedeutet - theoretisch nicht konsequent bis zu Ende gedacht und ge-
führt hatte, d. h. sich nicht dem Recht der feudalen germanischen Vergangenheit, 
sondern dem römischen Recht zuwendete und versuchte, dessen Institutionen und 
hauptsächlich Methoden auf die zeitgenössischen deutschen bürgerlichen, die Wirt-
schaft und die Produktion betreffenden Verhältnisse zu adaptieren. Hät te Savigny 
seine Lehre über die romantische Rechtsentwicklung und über den Volksgeist mit 
der Forschung des germanischen Rechts gekrönt, so hätte sich seine — eigentlich als 
falsches Bewußtsein erweisende - Rechtsideologie zu einer so folgerichtigen Aus-
prägung und Widerspiegelung der Objektivität der zeitgenössischen gesellschaftli-
chen und rechtlichen Wirklichkeit nicht geeignet,wie sich dies in seiner Rechtstheo-
rie tatsächlich vollzog. In diesem Fall wäre Savigny - wie das von vielen und lange 
Zeit hindurch angenommen wurde — ein feudaler romantischer Rechtsdenker ge-
wesen, der bloß darauf bestrebt war, die Aufmerksamkeit auf die feudalen Über-
reste der zeitgenössischen gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Verhält-
nisse zu lenken, die entscheidende bürgerliche Seite dieser Wirklichkeit jedoch nicht 
aufgedeckt hätte. Savignys Rechtstheorie bietet aber von der gesellschaftlichen und 
rechtlichen Wirklichkeit der Epoche ein vollständiges Bild. In der geschichtlichen 
Betrachtungsweise der Romantik gewinnen nämlich nicht bloß die feudalen Vor-
rechte, die politischen und rechtlichen Überreste, sowie der Absolutismus ihre rest-
lose Ausprägung, sondern auch die zeitgenössischen bürgerlichen Produktionsver-
hältnisse und rechtlichen Interessen, in der Rückkehr zum - in der Vergangenheit 
dieser romantischen Rechtsauffassung erscheinenden - römischen Recht. Im Gan-
zen ist also Savignys Rechtslehre — wie schon früher angedeutet — keine feudale, 
sondern eine bürgerliche Theorie, denn ihr entscheidender gesellschaftlicher und 
rechtlicher Inhalt, sowie ihre Problematik werden von der deutschen bürgerlichen 
Umwandlung bestimmt; also von jenen ungleichen deutschen bürgerlichen Ver-
hältnissen, worüber Heine sarkastisch schreibt: „ . . . Das ekelhaft ein Gemisch ist von 
gothischem Wahn und modernem Lug."5 7 Deshalb sehen wir die im „richtigen fal-
schen Bewußtsein" erscheinende, wahrheitsgetreue Rechtslehre Savignys als eine 
mit den zeitgenössischen deutschen gesellschaftlichen und rechtlichen Verhältnissen 
al pari stehende Theorie an. 
Savignys Rechtsiheorie ist eben eine alleinige Widerspiegelung der gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse des damaligen Deutsch-
lands, dann in ihr fand jede bedeutungsvolle gesellschaftliche und rechtliche Be-
strebung und Tendenz ihren Ausdruck. Mit seiner Lehre über den Volksgeist sowie 
mit der Ableitung des Rechts aus der Rechtsüberzeugung des deutschen Volkes be-
friedigte er das anläßlich des gegen Napoleon geführten Befreiungskrieges auflo-
57 HEINE: Sämtliche Werke. 2. B d . Deutschland - Ein Wintermärchen. Abschied von Paris. 
Hamburg, 1885. p. 2 5 3 
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dernde Nationalgefühl und die nationalen Bestrebungen. Seine romantische Ge-
schichtsauffassung dagegen, die die Rechtsentwicklung - wie bereits gesagt - zu ei-
ner lähmenden Langsamkeit verdammte und einer aktiven Rechtsentwicklung den 
Weg sperrte, spiegelte durchaus treu jene schon oft erwähnte Eigentümlichkeit der 
deutschen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse seines Zeitalters 
wider, daß dieselben sowohl in ihrem Inhalt als auch in ihrer Tendenz einen bürger-
lichen Charakter besaßen, wobei sie jedoch auch den Absolutismus und die feudalen 
politischen Einrichtungen und Überreste konservierten und bewahrten; während sie 
sich den revolutionären, radikalen gesellschaftlichen Umwandlungen verschlossen. 
Und schließlich bedeuteten die Rückkehr zum römischen Recht, das Romanisieren 
des Rechts, sowie die Entwicklung der das römische Recht erforschenden Rechts-
wissenschaft nichts anderes als den spezifischen Ausdruck jener bürgerlichen wirt-
schaftlichen und rechtlichen Bedürfnisse, die mit der kapitalistischen Umgestaltung 
der Wirtschafts- und Produktionsverhältnisse nötigerweise verbunden waren. Die 
gesellschaftliche und rechtliche Füllung der Rechtstheorie Savignys entspringt also 
eindeutig den zeitgenössischen deutschen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen; bringt sowohl die erwachenden deutschen nationalen Bestrebungen, 
sowie die konservativen, sich bestenfalls bis zu gewissen Reformen wagenden poli-
tischen Ansprüche und die sich ständig verstärkenden kapitalistischen wirtschaftli-
chen und rechtlichen Interessen zum Ausdruck. Savignys Theorie weist auch hin-
sichtlich ihres ideologischen Inhalts eine schillernde Fülle auf. In ihr schmieden sich 
Nationalismus, Konservativismus und Reformgeist zusammen; und jedem geistigen 
und ideologischen Moment wird in dieser Rechtsauffassung entscheidend der rich-
tige Platz und die richtige Rolle zugeteilt. Daher ist es eine vergebliche Bemühung, 
Savigny - nach geistesgeschichtlicher Art — bald als Romantiker oder Klassiker, bald 
als Nationalisten oder Europäer, bald als Konservativen oder Reformer anzuse-
hen.58 Savignys Rechtstheorie ist eine genauso zusammengesetzte und komplexe 
Erscheinung wie es die gesellschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse seines Zeit-
alters waren. Vielleicht erübrigt es sich, hier noch zu bestätigen, daß Savigny das hi-
storische Nachleben sowie den bis zu unseren Tagen reichenden Einfluß seiner 
Rechtstheorie außer seiner auf das römische Recht gegründeten und ausgebildeten 
klaren Dogmatik und mitsamt derselben vor allem dieser seiner vielseitigen, vielfäl-
tigen, aus mehreren geistigen Momenten und Tendenzen bestehenden Komplexität 
und Zusammengesetztheit zu verdanken hat. 
5 8
 S i e h e : KOSCHAKER: o p . c i t . p. 2 6 0 ; WIEACKER: op. cit. p. 2 3 8 ; WOLF: op. cit. p . 3 6 5 usw. 
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Reflexions sur la conception de Savigny concernant le droit 
V . PESCHKA 
L'étude analyse tout d'abord les expl icat ions de Savigny ayant trait à la naissance et au déve lop -
pement du droit. Elle consacre une attention particulière à critiquer sous l'aspect de la théorie marxiste d u 
droit les idées de Savigny concernant la g é n è s e du droit et la ques t ion de savoir où le droit occupe-t-i l sa 
place dans la totalité de la société . Ensuite l ' é tude présente sous un aspect critique la fameuse théorie de 
Savigny sur les sources du droit et particulièrement sur la codification. Pour finir, l 'auteur analyse l 'orien-
tation romaniste de Savigny et apprécie d 'une manière générale toute sa concept ion relative au droit. 
Право в толковании Савиньи 
В . П Е Ш К А 
В с т а т ь е а н а л и з и р у ю т с я р а с с у ж д е н и я С а в и н ь и о в о з н и к н о в е н и и и р а з в и т и и 
п р а в а . В х о д е э т о г о а в т о р у д е л я е т о с о б о е в н и м а н и е т о м у , ч т о б ы в а с п е к т е м а р к -
с и с т с к о й т е о р и и п р а в а п о д в е р г а т ь к р и т и к е п о з и ц и и С а в и н ь и о г е н е з и с е п р а в а и 
е г о м е с т е в т о т а л ь н о с т и о б щ е с т в а . П о т о м в к р и т и ч е с к о м а с п е к т е а в т о р п о к а з ы в а е т 
и з в е с т н у ю т е о р и ю С а в и н ь и о б и с т о ч н и к а х п р а в а и к о д и ф и к а ц и и . Н а к о н е ц а в т о р 
р а с с м а т р и в а е т о б р а щ е н и е С а в и н ь и к р и м с к о м у п р а в у и о ц е н и в а е т е г о т о л к о в а н и е 
п р а в а в ц е л о м . 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 17, 1975 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 17 (1—2), pp. 71—91 (1975) 
О ведании государственной земельной 
собственностью сельскохозяйственного 
назначения 
п р о ф . И . Ш Е Р Е Ш 
Ф а к у л ь т е т г о с у д а р с т в а и п р а в а У н и в е р с и т е т а и м е н и Л о р а н д а Э т в е ш а 
Г о с у д а р с т в е н н ы е с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е и л е с о х о з я й с т в е н н ы е у г о д ь я ( н е -
д в и ж и м о е и м у щ е с т в о ) м о г у т н а х о д и т ь с я л и ш ь в ведании г о с у д а р с т в е н н о г о о р г а н а . 
О с н о в н о е п р а в и л о з а к л ю ч а е т с я в т о м , что к р о м е г о с у д а р с т в е н н о г о органа , в з а д а ч у 
к о т о р о г о п о о б я з а н н о с т и в х о д и т в е д а н и е г о с у д а р с т в е н н ы м и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м и 
и л е с о х о з я й с т в е н н ы м и у г о д и я м и , и н о й г о с у д а р с т в е н н ы й о р г а н в е д а т ь и м и м о ж е т 
т о л ь к о в с л у ч а е , к о г д а э т о д о п у с к а е т с я с п е ц и а л ь н ы м и п р а в о в ы м и н о р м а м и . Г о с у -
д а р с т в е н н ы е з е м л и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о назначения и л е с н ы е п л о щ а д и , п е р е -
д а н н ы е в б е з в о з м е з д н о е и б е с с р о ч н о е п о л ь з о в а н и е с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м п р о и з -
в о д с т в е н н ы м к о о п е р а т и в а м , н а х о д я т с я в в е д а н и и и с п о л н и т е л ь н о г о комитета м е с т -
н о г о с о в е т а , к о м п е т е н т н о г о п о м е с т о р а с п о л о ж е н и ю н е д в и ж и м о с т и . Право ведания 
г о с у д а р с т в е н н ы м и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м и и л е с о х о з я й с т в е н н ы м и н е д в и ж и м о с т я м и 
по сути является институтом права собственности. С у б ъ е к т п р а в а ведания н а д е -
л е н в с о в о к у п н о с т и такими ж е п р а в о м о ч и я м и и о б я з а н н о с т я м и , как и с а м с о б с т в е н -
ник з е м л и в с л у ч а е г р у п п о в о й с о б с т в е н н о с т и . С у б ъ е к т права в е д а н и я наделен п р а -
в о м в л а д е н и я , и м е ю щ и м с и л у п р а в а с о б с т в е н н и к а , о н наделен п р а в о м п о л ь з о в а н и я , 
р а в н о с и л ь н ы м праву с о б с т в е н н и к а б е з т о г о , ч т о б ы б ы л о л и к в и д и р о в а н о п р а в о 
с о б с т в е н н о с т и г о с у д а р с т в а . П о л ь з у ю щ и й с я п р а в о м ведания о б л а д а е т р а с п о р я -
д и т е л ь н ы м п р а в о м по праву с о б с т в е н н и к а , о ч е м в частности с в и д е т е л ь с т в у е т и т о , 
ч т о с о г л а с н о п р а в о в ы м н о р м а м в е д а ю щ и й м о ж е т о т ч у ж д а т ь н а х о д я щ е е с я в е г о 
в е д а н и и г о с у д а р с т в е н н о е н е д в и ж и м о е и м у щ е с т в о в с о о т в е т с т в и и с р а с п о р я ж е н и я м и 
с п е ц и а л ь н ы х п р а в о п о л о ж е н и й . О д н а к о п р а в о о т ч у ж д е н и я о б у с л а в л и в а е т с я о с у -
щ е с т в л е н и е м н а д з о р а , для о т ч у ж д е н и я н е о б х о д и м о р а з р е ш е н и е н а д з о р н о г о о р г а н а . 
В венгерской с и с т е м е права о б щ е с т в е н н о й з е м е л ь н о й с о б с т в е н н о с т и п о я в л е н и е 
е д и н о й г о с у д а р с т в е н н о й з е м е л ь н о й с о б с т в е н н о с т и на г р у п п о в о м у р о в н е (в с л у ч а е 
в е д а н и я ) влечет з а с о б о й т о , ч т о в е д а ю щ и й з е м е л ь н о й с о б с т в е н н о с т ь ю п о л у ч а е т 
р а с п о р я д и т е л ь н ы е п р а в о м о ч и я , х а р а к т е р н ы е д л я уровня г р у п п о в о й с о б с т в е н н о с т и . 
Ч т о касается своей сути , п р а в о ведания п р е д с т а в л я е т с о б о й т а к о е право г р у п -
п о в о й с о б с т в е н н о с т и в случае г о с у д а р с т в е н н о г о с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о и л е с о -
х о з я й с т в е н н о г о н е д в и ж и м о г о и м у щ е с т в а , к о т о р о е н а х о д и т с я в о р г а н и ч е с к о й с в я з и 
с п р а в о м с о б с т в е н н о с т и г о с у д а р с т в а на те ж е с а м ы е н е д в и ж и м о с т и , н о не о т м е н я е т 
э т о й с о б с т в е н н о с т и . М е ж д у д в у м я с о б с т в е н н и к а м и н а л и ч е с т в у ю т о п р е д е л е н н ы е 
п р а в о в ы е о т н о ш е н и я права с о б с т в е н н о с т и , н о кнаружи, по о т н о ш е н и ю к т р е т ь и м 
л и ц а м в п р а в о в ы х о т н о ш е н и я х п р а в а с о б с т в е н н о с т и в качестве с о б с т в е н н и к а ф и г у -
р и р у е т и с к л ю ч и т е л ь н о т о л ь к о о б л а д а т е л ь п р а в о м ведания. С о г л а с н о э т о г о п о н и -
м а н и я г о с у д а р с т в е н н а я о б щ е с т в е н н а я з е м е л ь н а я с о б с т в е н н о с т ь м о ж е т , р а с с м а т р и -
ваться как «пассивное», «статическое» право з е м е л ь н о й с о б с т в е н н о с т и в п р о т и в о -
п о л о ж н о с т ь п р а в у ведания н е д в и ж и м о с т ь ю , к о т о р о е является «динамической», 
«активной» ф о р м о й проявления г о с у д а р с т в е н н о й о б щ е с т в е н н о й с о б с т в е н н о с т и н а 
з е м л ю . 
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И. Шереш 
Деятели венгерской юридической науки сравнительно мало занимаются 
разнообразными вопросами, входящими в круг земельного права, несмотря 
на то, что наука земельного права выдвигает немало одинаково важных и ин-
тересных с теоретической и практической точки зрения вопросов. Среди от-
носительно небольшого числа статей и прочих научных работ также порази-
тельно мало публикаций освещает различные вопросы государственной об-
щественной земельной собственности. А ведь эта область науки земельного 
права — пожалуй именно вследствие ее неразработанности — ожидает науч-
ного решения, выяснения многих таких вопросов, без которых ни правотвор-
чество, ни правоприменение не могут обойтись без более серьезных трудностей, 
— не говоря уже о том, что перспективная, сводного характера кодификация 
земельного права едва ли может быть успешной без обсуждения, теоретичес-
кого выяснения существенных правовых вопросов государственной обществен-
ной собственности на землю. 
Всем этим уже само по себе обосновывается и данная статья, в которой 
мы беремся всего лишь попытаться на основании относящихся сюда правовых 
норм сделать более ясным существенный вопрос о том, какие теоретические и 
практические проблемы выдвигает действующее правовое регулирование 
права ведания государственной земельной собственностью сельскохозяйствен-
ного назначения ? Рассматривание права ведания мы ограничиваем анализом 
государственной земельной собственности сельскохозяйственного назначения 
также и потому, что в основном это затрагивает государственные хозяйства 
и (косвенно) — сельскохозяйственные производственные кооперативы, то есть 
те социалистические сельскохозяйственные крупные предпринятия, которые 
в подавляющем большинстве являются соответственно своему предназначению 
пользователями находящихся в государственной собственности сельскохозяй-
ственных земель. 
1. В венгерском земельном праве право ведания государственной земель-
ной собственностью как институт земельного права является относительно 
новым явлением, несмотряна то, что предыстория его несомненно может быть 
выявлена. Таким предшествующим событием прежде всего следует считать 
землепользование государственных хозяйств, созданное в результате надела 
землей как юридического основания пользования землей, или право оператив-
ного управления, которое государственные хозяйства могли осуществлять 
в отношении имущества, необходимого для их функционирования и представ-
ляющего собой государственную собственность. Если к этому добавить так-
же, что нормы земельного права вместо понятия «наделение землей» даже и в 
системе централизованного хозяйственного механизма более охотно пользо-
вались понятием «передачи в ведание и пользование», — тогда мы должны 
сказать, что в земельноправовом законодательстве право ведания недвижимо-
стью уже давно ощутимо, но не фигурировало в качестве сформулированного 
и разработанного института. 
Переход к системе нового экономического механизма и в ходе этого 
более высокая степень «децентрализации» прав и обязанностей собственника 
также и в области государственной общественной собственности на землю, 
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однако, уже сделали единозначно необходимым, чтобы уже и до сего времени 
«ощутимое» право ведания недвижимостью было урегулировано и в правовых 
нормах в отношении совокупности недвижимостей, находящихся в государ-
ственной собственности. Так, было издано совместное постановление министра 
строительства и градостроительства, министра сельского хозяйства и про-
довольствия и министра финансов за №6/1970 (IV. 8) ÉVM—MÉM—РМ о вы-
полнении правительственного постановления за № 9/1969 (II. 9) о ведании 
недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности. 
(В связи с этим я должен упомянуть мысль о том, что в первую очередь 
с точки зрения облегчения применения правовых норм, возможно, было бы 
более целесообразным регулировать право ведания государственной недвижи-
мостью не в одном, а в двух отдельных нормативных актах, причем по другим 
государственным недвижимостям особо. Такое обособленное регулирование 
в большой мере обосновывается теми частными нормативными положениями, 
которые существенно отличаются друг от друга также и в вышеуказанном по-
становлении, в том случае, если речь идет о недвижимости сельскохозяйствен-
ного назначения или о прочей государственной недвижимой собственности). 
Итак, в дальнейшем на основании вышеупомянутого правоположения 
речь будет идти исключительно о праве ведания, сопряженном с государствен-
ной общественной земельной собственностью сельскохозяйственного назна-
чения. 
2. Первый вопрос, который возникает в связи с этим: кто может быть 
субъектом права ведания в случае государственной земельной собственности 
сельскохозяйственного назначения ? На этот вопрос единозначный ответ дает 
абзац (2) § 3 правительственного постановления № 9/1969, в котором говорится: 
«Государственная сельскохозяйственная и лесохозяйственная недвижимость 
может находиться лишь в ведании государственного органа». Это положитель-
ное и единозначное определение по смыслу исключает то, чтобы государствен-
ная сельскохозяйственная и лесохозяйственная недвижимость могла находиться 
в ведании не государственного органа, а какой-либо общественной, кооператив-
ной или другой социалистической организации, то-есть что такая организация 
могла бы обладать правом ведания. Из этого нормативного распоряжения оче-
видно также и то, что нет места для расширенного толкования в этом направ-
лении, несмотря на то, что не сельскохозяйственная и не лесохозяйственная 
государственная недвижимость может находиться также и в ведании общест-
венной организации. 
Именно поэтому особенно необходимо подчеркнуть, что государствен-
ная сельскохозяйственная и лесохозяйственная недвижимость не может на-
ходиться в ведании негосударственного органа. В том числе особо необходимо 
подчеркнуть, что право ведания государственным сельскохозяйственным и лесо-
хозяйственным недвижимым имуществом сельскохозяйственному производ-
ственному кооперативу тоже не может принадлежать, — точнее говоря, то 
право, которое осуществляется сельскохозяйственными производственными 
кооперативами в отношении государственного сельскохозяйственного и лесо-
хозяйственного недвижимого имущества, переданного им в безвозмездное 
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долгосрочное пользование, не является правом ведания. Другое дело, — и об 
этом речь будет идти позже, — что безвозмездное и долгосрочное пользование 
землей, предоставленное сельскохозяйственным производственным кооперати-
вам на сельскохозяйственных и лесохозяйственных угодьях, недвижимостях, 
принадлежащих государству, находится в определенной связи с правом госу-
дарства ведать этими недвижимостями. 
Но возвращаясь к правоположению, гласящему, что право ведания 
государственной сельскохозяйственной и лесохозяйственной недвижимостью 
может принадлежать только государственному органу, справедливо также 
задать вопрос, какие государственные органы пользуются таким правом, 
— ибо в каждом социалистическом государстве, в том числе и в Венгрии, могут 
существовать и действительно существуют весьма разнообразные государст-
венные органы. 
На этот вопрос правоположение пытается дать ответ тогда, когда в ка-
честве главной нормы устанавливает что: «Государственными сельскохозяй-
ственными и лесохозяйственными недвижимостями (землей, лесами, круп-
ными сельскохозяйственными и лесохозяйственными постройками, фермами, 
усадьбами сельскохозяйственного назначения) помимо государственного орга-
на, в задачу которого входит по обязанности деятельность в сфере сельского 
или лесного хозяйства, другой государственный орган может ведать лишь 
в том случае, если это ведание допускается специальным законодательством, 
или если использование недвижимости необходимо для выполнения круга 
деятельности государственного органа.» (6/1970 (IV. 8), абз. 1 §5 постановле-
ния министра строительства и градостроительства, министра сельского 
хозяйства и продовольствия и министра финансов.) 
Другими словами это означает, что как основная норма, государствен-
ным сельскохозяйственным и лесохозяйственным имуществом ведают госхозы 
и государственные лесхозы, и в этом отношении право ведания лишь в исклю-
чительных случаях может принадлежать другому государственному органу; 
это исключение определяется, с одной стороны, в отдельных правовых актах, 
а с другой стороны, в сфере деятельности данного государственного органа; 
На практике нередко имеет место такое явление, когда на государствен-
ных недвижимостях, предназначенных не для сельскохозяйственных и лесо-
хозяйственных целей, ведется сельскохозяйственное производство вплоть до 
тех пор, пока недвижимость не используется для определенной другой цели. 
Например, на более крупном незастроенном земельном участке до начала 
строительства ведется сельскохозяйственное производство, что не только 
возможно, но в данном случае для ведающего недвижимостью является обя-
зательным. Однако субъект права ведания недвижимостью в этом случае 
логически не превращается в такой субъект, который по кругу своих задач 
занимается деятельностью по оперированию государственным сельскохозяй-
ственным и лесохозяйственным имуществом, не говоря о том, что правообла-
датель весьма часто не сам пользуется (хотя бы временно) данной земельной 
площадью для сельскохозяйственного производства, и осуществляет временное 
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сельскохозяйственное использование, к которому его обязывают нормативный 
акт, при посредстве других организаций или лиц. 
Этим примером мы хотели лишь проиллюстрировать, что имеется су-
щественная разница между правом ведать государственным сельскохозяйствен-
ным и лесохозяйственным недвижимым имуществом, получаемым в соот-
ветствии с компетенцией (кругом обязанностей), и правом ведания, которое по 
существу относится к государственной земельной собственности прочего 
назначения, где лишь второстепенно и временно идет речь о сельскохозяйствен-
ном использовании земельных угодий. 
В предыдущем уже шла речь о том, что право безвозмездного и бессроч-
ного пользования землей, предоставленное сельскохозяйственным производ-
ственным кооперативам в отношении используемых государственных сель-
скохозяйственных и лесохозяйственных недвижимостей не является правом 
ведать ими, ибо подобное право в таком смысле может принадлежать лишь 
государственному органу. Однако существует право ведания также и в случае 
таких государственных недвижимостей, — только оно принадлежит не сель-
скохозяйственному производственному кооперативу, а государственному 
органу, определенному в правовых нормах. Ибо в нормах единозначно гово-
рится: «Исполнительный комитет совета, компетентного по месту располо-
жения недвижимости, ведает.государственными землями сельскохозяйственного 
назначения и лесными угодьями, переданными в безвозмездное и бессрочное 
пользование сельскохозяйственному производственному кооперативу. >v 
Само собой разумеется, что исполнительный комитет сельского или 
друго компетентного совета по кругу своих задач не занимается использованием 
государственных сельскохозяйственных и лесохозяйственных угодий, и, таким 
образом, его право ведать ими основывается тоже не на этом, а на распоряже-
ниях законодательства, которые облекают его названным правом. Исполни-
тельный комитет компетентного совета и не располагает правом ведать дру-
гими сельскохозяйственными и лесохозяйственными угодиями, то есть это 
право относится исключительно к тем государственным сельскохозяйствен-
ным недвижимым имуществам, которые находятся в пользовании сельскохо-
зяйственных производственных кооперативов, функционирующих в области 
компетенции совета. 
Это подтверждается также и тем нормативным распоряжением, согласно 
которому, например, такие государственные сельскохозяйственные и лесо-
хозяйственные недвижимости, которые не имеют ведающего, или ведающий 
которыми упразднился, а новый ведающий еще не назначен,—находятся в веда-
нии сельскохозяйственного и продовольственного (в сельской местности 
единого) специального ведомственного административного органа при испол-
нительном комитете компетентного совета, а не самого исполнительного 
комитета компетентного совета. 
Все это показывает, что право ведания сельскохозяйственными и лесо-
хозяйственными угодиями, находящимися в государственной собственности, 
практически увязывается с тремя субъектами, вернее те, кто может быть и кого 
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следует рассматривать субъектом права ведания, могут быть зачислены в три 
группы, а именно: 
а) Те государственные органы, — в первую очередь госхозы и государ-
ственные лесхозы, — которые по кругу своих задач занимаются деятельностью 
по веданию государственными сельскохозяйственными и лесохозяйственными 
угодьями (недвижимостями) ; 
б) исполнительные комитеты сельских или других компетентных советов, 
которые на основании правовых актов ведают государственными сельскохозяй-
ственными и лесохозяйственными недвижимостями, находящимися в без-
возмездном и долгосрочном пользовании сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов, функционирующих в кругу их компетентности ; 
в) сельскохозяйственный и продовольственный специальный ведомствен-
ный административный (в сельской местности единый) орган исполкома ком-
петентного совета осуществляет ведание такими государственными сельско-
хозяйственными и лесохозяйственными недвижимостями, которые не имеют 
ведающего или ведающий которых упразднен, а новый ведающий ими орган 
не назначен. 
Правда, согласно правовым нормам возможен еще один, четвертый 
случай, когда государственные сельскохозяйственные и лесохозяйственные 
недвижимости могут находиться в ведании государственного органа, а именно, 
когда пользование недвижимостью и вообще — то есть по сути дела второсте-
пенным образом, как бы в качестве дополнительного решения, — необходимо 
для выполнения круга деятельности государственного органа. Однако такой 
случай не является типическим, имеет место в качестве редкого исключения, 
да и в таком случае проявляется не самостоятельно, а сопряженно с прочим 
кругом деятельности, характерным для государственного органа, как органи-
ческая часть характерного прочего круга деятельности. Поэтому этот четвертый 
случай мы рассматриваем как таковой, который в качестве исключения под-
крепляет правило, то есть тот факт, что типично существуют три вышепере-
численных случая, определяющие, кто может быть субъектом права ведания 
государственным сельскохозяйственным и лесохозяйственным недвижимым 
имуществом. 
3. Объектом права ведания (в рамках темы данной статьи) может быть 
исключительно государственное сельскохозяйственное и лесохозяйственное 
недвижимые имущество. У тех субъектов права ведания, о которых выше шла 
речь, часто может иметь место, что их правосубъектность по праву ведания 
распространяется не только на государственные сельскохозяйственные и лесо-
хозяйственные недвижимые имущества, но и на прочие государственные не-
движимые имущества тоже. Вопреки этому кажется, что право ведания этих 
правосубъектов довольно единозначно разграничивается в отношении госу-
дарственного сельскохозяйственного и лесохозяйственного недвижимого иму-
щества и прочего государственного недвижимого имущества. Это размеже-
вание может быть выявлено в большинстве случаев в возникновении и в упраз-
днении права ведания недвижимостью, в правомочиях и обязанностях субъекта 
этого права и т.д. 
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Две более крупные группы объекта права ведания, а именно государствен-
ные сельскохозяйственные и лесохозяйственные недвижимые имущества 
и прочие государственные недвижимости труднее разграничиваются на прак-
тике лишь относительно одного единственного субъекта права, а именно у та-
кого субъекта права ведания, который занимается использованием по назна-
чению государственного недвижимого имущества по кругу своих задач. Таким 
субъектом права ведания являются госхозы и государственные лесхозы. Однако 
при изучении частных норм всякий может убедиться в том, что даже и у этих 
субъектов права ведания должно и можно установить различия в отношении 
права ведания двумя видами государственного недвижимого имущества, не-
зависимо от того, что субъектом права в случае обеих групп государственного 
недвижимого имущества является один и тот же государственный орган. 
Объект права ведания в случае государственного сельскохозяйственного 
и лесохозяйственного недвижимого имущества, — как я полагаю, — должен 
толковаться несколько уже по сравнению с принятым до сих пор. Это более 
узкое толкование по сути дела означает, что объектом права ведания в этом 
случае может быть только такое государственное сельскохозяйственное и лесо-
хозяйственное недвижимое имущество, которое по праву собственности при-
надлежит государству, то есть единозначно находится в государственной 
общественной собственности. 
Это уточнение существенно потому, что на основании относящихся 
сюда правовых норм дс сего времени часто случалось, что и в отношении такого 
недвижимого имущества, которое лишь временно или на более продолжитель-
ное время переходило в ведание соответствующего государственного органа, 
но по праву собственности в собственность государства не переходило, тоже 
применялись нормы, действительные для недвижимостей, находящихся в соб-
ственности государства. Такие явления могут иметь место и в настоящее 
время, но право ведания государства в отношении таких недвижимостей по 
содержанию безусловно уже (более ограниченно), по существу ограничивается 
лишь пользованием и не может доходить до того, чтобы эта недвижимость 
была отчуждена ведающим ею органом, и т.д. 
Право ведания государственными сельскохозяйственными и лесохозяй-
ственными недвижимостями по своей сущности является институтом права 
собственности, а именно институтом права собственности, входящим в круг 
права государственной общественной собственности на земли. Таким образом, 
это право ведания в силу своей сущности не может иметь объектом сельскохо-
зяйственные и лесохозяйственные недвижимости, находящиеся в собственности 
другого лица, а относится лишь к тем недвижимостям, которые находятся 
в государственной общественной собственности. Насколько право ведания 
является институтом права собственности, об этом мы скажем в дальнейшем. 
4. Содержание права ведания по своей сущности — не что иное, как содер-
жание права собственности. Иначе говоря, это означает, что субъекту права 
ведания в целом полагаются такие же правомочия и обязанности, как и самому 
собственнику земли. Однако несомненно также и то, что в отношении своего 
содержания проявление права ведания в форме права собственности происхо-
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дит довольно необычным образом, — что означает, что в основном оно прояв-
ляется так же, как, например, в случае земельной собственности сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов, — однако отчасти отличным от 
этого образом, характерным только для государственной общественной зе-
мельной собственности. 
Однако прежде чем сделать окончательные выводы из содержания права 
ведания, мы должны анализировать все его сущностные особенности. Этот 
анализ — по моему мнению, — всеохватывающим образом (с точки зрения 
совокупного содержания права ведания) можно решить лишь таким образом, 
если содержание права ведания недвижимостью рассматривать аналогично 
тому, как это принято анализировать содержания права собственности, — то 
есть исследуем формирование права владения, права пользования, права рас-
поряжения, а также собственнического управленческого права, точнее, пони-
мая под этим термином формирование управленческого права ведающего 
недвижимостью. 
а) Субъекту права ведания в отношении государственных сельскохозяй-
ственных и лесохозяйственных недвижимостей в целом принадлежит право 
владения, имеющее силу права собственника. Это право владения по праву 
собственника — особенно в случае государственных хозяйств и государствен-
ных лесхозов — в качестве основной нормы базируется также и на факте 
владения, но юридически во всяком случае основывается на правомочии ведаю-
щего и по своему содержанию является органической частью этого право-
мочия. Однако, так как право ведания в совокупности основывается на праве 
государственной общественной собственности, в случае государственной недви-
жимости, к веданию которой относится право, также нельзя абстрагировать 
от того факта, согласно которому в отношении тех же самых недвижимостей 
государство также обладает собственническим правом владения и в качестве 
собственника этих недвижимостей. А это в свою очередь означает, что в этом 
случае мы имеем дело с двойным правом владения в силу права собствен-
ности. 
Право владения по праву собственника, которым наделен субъект права 
ведания, только в одном случае не опирается также и на сам факт владения. 
А именно это тот случай, когда речь идет о праве ведания государственной 
земельной собственностью, находящейся в безвозмездном и долгосрочном 
пользовании сельскохозяйственных производственных кооперативов, когда 
правомочие ведания принадлежит исполнительному комитету сельского совета, 
компетентного по месту расположения земли. Еще более абстрактно эта норма 
может быть сформулирована и таким образом, что право владения по праэу 
собственника, которым наделен правомочный ведающий, опирается на факт 
собственного владения лишь в том случае, если право ведания основывается на 
распоряжениях нормативных актов. А на основании законоположений право 
ведания принадлежит исполнительному комитету сельского совета, а в 
других случаях — сельскохозяйственному и продовольственному (в сельской 
местности единому) специально-административному органу исполнительного 
комитета совета. 
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На основании права владения по праву собственника лицо, имеющее право 
ведать недвижимостью, обладает также и правом охраны владения, то есть в слу-
чае нарушения владения ведающее лицо правомочно и одновременно и обязано 
воспользоваться юридическими средствами охраны владения, как это регулиру-
ется Гражданским кодексом. В связи с этим необходимо заметить также, что 
осуществляющий право ведания практически во всех случаях правомочен и 
обязан воспользоваться юридическими средствами охраны владения, — то 
есть государство, как земельный собственник, несмотря на то, что не утрачи-
вает права владения по праву собственника, — практически никогда не поль-
зуется юридическими средствами охраны владения, а во всех случаях обязы-
вает к этому ведающего государственной земельной собственностью. В случае 
сельскохозяйственных производственных кооперативов та же самая обязан-
ность по смыслу возлагается на производственный кооператив. Итак, право 
владения государства как собственника проявляется весьма во второстепенном 
плане, позади права владения, имеющего силу права собственника, которым 
наделено ведающее лицо, и практически едва может иметь место такой случай, 
когда государство, например, пользовалось бы юридическими средствами 
охраны владения в интересах защиты своего права собственности. Итак, 
«живое» право владения по праву собственника является правом владения, 
которым наделен правомочный ведающий также и в том случае, если мы приз-
наем также и стоящее за ним собственническое право владения, которое имеет 
государство, как собственник. 
б) Следующим существенным элементом содержания права собственности 
является право пользования. Нельзя отрицать, что ведающий сельскохозяйствен-
ным и лесохозяйственным недвижимым имуществом, находящимся в собствен-
ности государства, имеет право — и притом присущим собственнику образом 
— на пользование недвижимостью, ему принадлежит также и право извлечения 
дохода, а также и право передачи своего права на пользование на извлечение 
дохода другому лицу, в соответствии с положениями, указанными в правовых 
нормах, бесспорно, что право пользования в этой своей полноте появляется, 
как правило, лишь у собственника. Однако поскольку здесь у ведающего мы 
также встречаемся с этим правом пользования, равноценным праву собствен-
ника, тогда едва ли можно оспорять то, что в содержании права ведания облада-
тель этого права наделен правом пользования, равносильным праву собственника, 
даже и в том случае, когда за ним стоит также и собственническое право госу-
дарства, которое в определенном случае может и прекратить право пользо-
вания, которым по праву собственника наделено лицо, правомочное ведать 
недвижимостью. 
Право ведающего недвижимостью пользоваться угодием на правах 
собственника предоставляет ему право и возлагает одновременно на него обя-
занность самому использовать сельскохозяйственные и лесохозяйственные 
угодия, находящиеся в его ведании, в соответствии с их назначением. Наряду 
с этим во вторичном порядке он обладает и правом и обязан посредством 
других лиц нести заботу о пользовании настоящим угодием в соответствии с его 
назначением. При посредстве других лиц он может заботиться в том лишь 
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случае и таким только образом, когда и каким образом предоставляют к этому 
возможность имеющиеся по этому поводу распоряжения специальных право-
вых норм. Создается видимость, как будто это преуменьшает права пользо-
вания угодием на правах собственника; в самом же деле это ограничение Ни-
сколько не обладает большей силой, чем, например, в случае наличия права 
земельной собственности сельскохозяйственных производственных кооперати-
вов в форме групповой собственности. Всё это однозначно выясняется из 
нижеследующих правовых норм. 
Ведающий имеет право передать в пользование часть располагаемых 
в рамках круга своей деятельности государственных сельскохозяйственных 
и лесохозяйственных недвижимостей, оказавшуюся временно излишней (пре-
восходящую обоснованные размеры его потребностей), — если в правополо-
жениях это не оговорено иным образом, — но только государственному органу 
или же общественной организации, на определенный срок (сроком не более, 
чем 5 лет) и за определенное возмещение. В случае передачи в пользование 
лесных угодий, необходимо разрешение, предусмотренное в правоположениях 
о лесных угодиях. 
В связи с этим вопросом имеется чрезвычайно существенная норма, 
согласно которой срок пользования, далее размер возмещения, способ его 
уплаты и наступление срока оплаты оговариваются соглашением между сторо-
нами. 
В случае сельскохозяйственных земель, непригодных для крупнотовар-
ного производства, отдельные ведающие органы имеют еще более широкие 
распорядительные права. В соответствии с этим государственные хозяйства, 
далее сельскохозяйственные исследовательские (экспериментальные) институты 
или же высшие учебные заведения имеют право передать в аренду разбросан-
ные земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в их ведании, но 
непригодные для крупнотоварного производства, на определенный срок (на 
пять лет, а в случае виноградников и фруктовых садов — на срок не более 
десяти лет) — в пределах размеров, предусмотренных особыми правоположе-
ниями, — сельскохозяйственным производственным кооперативам и частным 
лицам. Эти договоры о сдаче в арендное пользование необходимо представить 
на утверждение сельскохозяйственному и продовольственному (в сельских 
местностях единому) специальному ведомственному административному 
органу Исполнительного Комитета местного совета, компетентному по месту 
расположения земельного угодия. 
В связи с этим следует упомянуть, что и Исполнительный Комитет мест-
ного совета, как ведающий, имеет право сдавать в аренду частным лицам 
находящиеся в его ведании земли сельскохозяйственного назначения, непри-
годные для крупнотоварного производства, в соответствии с распоряжениями 
особых правовых норм по этому вопросу. 
Все эти нормы в своей совокупности показывают, что право ведающего 
недвижимостью на пользование этой недвижимостью в самом деле распроста-
няется на него с силои и в объеме прав собственника, однако без того, чтобы 
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собственническое право государства прекратилось или поставило в любой 
другой форме под сомнение это право государства, как собственника. 
в) Наделенному правом ведания предоставляется право распоряжаться 
угодием, равносильное правам собственника. Как можно усмотреть из предыду-
щего, это однозначно действительно в отношении распорядительных прав, 
связанных с пользованием (право сдачи в аренду), но это относится и к праву 
отчуждения. В правоположениях прямо сказано, что: «Ведающий может от-
чуждать государственную недвижимость, находящуюся в его ведании, в со-
ответствии с распоряжениями особых правовых норм по этому вопросу». 
В случае сельскохозяйственных и лесных угодий наиболее важный с прак-
тической точки зрения случай применения права отчуждения регламентиру-
ется постановлением министра сельского хозяйствеа и продовольствия за 
№ 7/1972 (VII 4.), в котором говорится о передаче отдельных земель и лесов, 
находящихся в ведании государственных органов, в собственность сельскохо-
зяйственных производственных кооперативов. Этот особо регулируемый 
случай прекращения права собственности государства на землю представляет 
собой по существу не что иное, как гражданскоправовую куплю-продажу 
между государством или, соответственно, органом, ведающим земельным уго-
дием, с одной стороны, и сельскохозяйственным производственным кооперати-
вом, с другой. 
Сущность этой купли-продажи состоит в том, что государственные органы, 
ведающие сельскохозяйственными и лесными угодиями, могут непосредственно 
передать право собственности на такие земли сельскохозяйственного назна-
чения и лесные угодия, которые могут быть использованы для крупнотоварного 
производства, — за некоторыми исключениями — сельскохозяйственным про-
изводственным кооперативам, рыболовецким промкооперативам и специаль-
ным сельскохозяйственным кооперативам, а также функционирующим в ка-
честве самостоятельных юридических лиц их товариществам. (В соответствии 
с этим распоряжением не могут быть переданы угодия, расположенные на 
селитебной территории и находящиеся в ведании местных советов, а также 
недвижимости, служащие оборонным целям. Не могут быть переданы права 
собственности на государственные земли и леса, предназначенные для сель-
скохозяйственного возделывания и могущие быть использованными для круп-
нотоварного хозяйства, которые были намечены в проектах планировки, за-
стройки города, села, а в случае отсутствия таковых проектов, предназначены, 
предусмотрены компетентным ведомством для расширения селитебной терри-
тории или же, в соответствии с правоположениями о строительстве, предназ-
начены для сооружения объектов, располагаемых вне селитебных территорий.) 
В этом случае, однако, право отчуждения, предоставленное ведающему 
органу, не является полностью произвольным, т.е. не освобождается от над-
зора. От надзора оно не освобождается по той причине, что со стороны ведаю-
щего органа, передающего (продающего) угодие, для обеспечения дейтсвитель-
ности договора требуется разрешение органа, осуществляющего надзор над 
ведающим органом (учредителя), но в случае продажи лесов, помимо этого, 
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необходимо и разрешение Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия. 
Такая купля-продажа осуществляется за возмещение. Стоимость, упла-
ченная за землю, не может быть ниже минимальной суммы, устанавливаемой 
согласно правоположениям о возмещениях при экспроприации. 
В связи с возмещением следует отметить, что в договоре необходимо 
пораздельно установить возмещение за землю и за находящиеся из ней не-
движимые имущественные блага (здания, заборы, колодцы, прочие сооруже-
ния), за осуществленную хозяйственную работу, за многолетние насаждения, 
за неубранный урожай, за виноград, фрукты, а в случае леса необходимо засчи-
тать возмещение за древостой или за лесонасаждения. 
Правонормативность купли-продажи обязаны проверить районные земель-
ные управления, и поскольку сделка соответствует нормативным условиям, зе-
мельные управления выносят решения об изменении, наступившем в праве 
собственности в учетную документацию поземельной книги. 
Правовые нормы об отчуждении, как это видно из вышесказанного, отно-
сятся к государственным сельскохозяйственным и лесным недвижимостям, 
могущим быть использованными для крупнотоварного производства. Наряду 
с этим правовая норма предоставляет возможность отчуждения угодий сель-
скохозяйственного назначения, которые не могут использоваться для крупно-
хозяйственного производства, как это имеет место, например, в случае закры-
тых садовых недвижимостей (усадебных недвижимостей), или же когда не-
пригодные для крупного хозяйства земли разбиваются на более мелкие участки 
для использования их в качестве объектов садоводства, и пр. Таким правом от-
чуждения, однако, наделены не те ведающие органы, которые в виде основной 
задачи занимаются возделыванием сельскохозяйственных и лесных угодий, 
а те, которые ведают подобными угодиями на основе правовых норм, т.е. испол-
комы сельских советов или же соответствующий отраслевой орган последних. 
И в этом случае прекращение государственного права собственности на 
землю осуществляется в порядке возмещения покупной цены. Покупная цена 
отдельных участков земли, подлежащих продаже, устанавливается в соот-
ветствии с местными условиями, учитывая также и затраты, связанные с раз-
делом земли. Эта сумма не может, однако, превосходить цену покупки, при-
меняемую при экспроприации. Покупная цена представляет собой бюджетные 
поступления исполкома сельского совета. Цена покупки должна быть упла-
чена в срок, устанавливаемый исполкомом сельского совета, но не позднее, 
чем через два года. Договор купли-продажи необходимо представить на ут-
верждение районному земельному управлению. Существенное положение этого 
правила состоит в том, что районное земельное управление не может отказать 
в утверждении сделки о купле-продаже, если покупатель, в том числе и член 
сельскохозяйственного производственного кооператива вправе приобрести 
землю в соответствии с предписаниями законодательства. 
Полагаю, что приведенные выше два примера возможностей купли-
продажи однозначно доказывают, что ведающий государственным сельскохо-
зяйственным и лесным угодьем располагает правом распоряжаться недвижи-
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 17, 1975 
Ведание сельскохозяйственными землями 83 
мостью, аналогичным по силе праву собственника. К этому, однако, необходимо 
добавить, что это распорядительное право, осуществляемое на правах соб-
ственника, не прекращает действия распорядительного права, которым об-
ладает — в случае государственных недвижимостей — государство в качестве 
собственника. Однако следует также признать, что распорядительное право 
ведающего органа распространяется по существу и на тот круг, в котором он 
может нуждаться на практике, т.е. его распорядительное право может дей-
ствовать в таких же пределах, как и распорядительное право сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, как землесобственника. В венгерской 
системе права общественной земельной собственности, стало быть, проявление 
единой государственной собственности на землю на уровне групповой собствен-
ности (в случае ведающего) влечет за собой то обстоятельство, что ведающему 
предоставляется право распоряжения, характерного для уровня групповой 
собственности. 
г) В случаях наличия права ведания государственной сельскохозяйствен-
ной и лесной недвижимостью право собственника на управление формируется 
своеобразно. Это своеобразие находит свое проявление по существу в том, 
что и право собственника на управление проявляется двояко, и им располагают 
как государство, так и субъект права ведания. В связи с этим мне хотелось бы 
подчеркнуть, что эта двойственность должна быть воспринята не в таком смысле, 
что как государство, так и ведающий орган располагают одним и тем же соб-
ственническим управленческим правом собственности как правосубъектной 
правомочностью, а следует йонимать таким образом, что совокупность управ-
ленческих правомочностей собственника распределяется между государством, 
как собственником, и между ведающим, также являющимся собственником. 
Различие между обоими собственническими правами управления собствен-
ностью сказывается и в том, что в случае права ведания оно проявляется в со-
держании его в качестве частичного внутреннего правомочия, в то время как 
государство, как собственник, обладает внешними правами, т.е. это управлен-
ческое правомочие распространяется и на внешние отношения собственности. 
Формулируя еще точнее: в случае правомочия ведающего право управления 
на правах собственника находит свое проявление в качестве элемента, внутрен-
него компонента права собственности, а в случае государства — как собствен-
ника — в качестве такого элемента содержания права собственности, которое 
имеет как внутреннюю, так и «внешнюю» сторону, и где «внешняя» сторона 
играет прежде всего роль в правоотношениях между государством, как соб-
ственником, и ведающим органом, также как собственником. Следовательно, 
право государства управления собственностью является в такой мере внешним, 
действующим и кнаружи элементом содержания права собственности, насколь-
ко на этой основе создаются правоотношения собственности между государ-
ством, как собственником, и органом, ведающим недвижимостью, тоже как 
собственником. 
Ко всему этому следует добавить, что собственническое управленческое 
право государства переплетается на практике со всеобщим правом государства 
как органа власти, на административное управление земельной собственностью, 
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и таким образом различение этих двух видов права на практике трудная, но 
все же разрешимая задача. 
Следовательно, в случае государственных сельскохозяйственных и лесных 
угодий содержание права ведания складывается специфически, т.е. по существу 
таким же образом, как и в случае любой прочей общественной групповой 
земельной собственности, как, стало быть, например, в случае земельной соб-
ственности сельскохозяйственных производственных кооперативов. Это явля-
ется естественным последствием того, что если какая-либо общественная зе-
мельная собственность выступает на уровне групповой собственности, функцио-
нирует на уровне групповой собственности, тогда и характер групповой соб-
ственности в экономическом смысле также проявляется в какой-либо форме 
в праве собственности или в другом правовом институте, заменяющем право 
собственности на уровне, характерном для групповой собственности. Эта 
закономерность находит свое выражение по существу и в той правовой норме, 
согласно которой «ведающий в отношении государственной недвижимости 
— согласно положениям гражданского права и положениям §§ 7—13 — поль-
зуется правами, которые полагаются собственнику, и выполняет обязанности, 
возлагаемые на собственника. »(§6 Постановления Правительства за №9/1969.) 
Это положение по своему содержанию и по своей совокупности означает, что 
ведающий недвижимостью пользуется правами собственника и выполняет 
обязанности собственника в отношении находящихся в его ведании государ-
ственных сельскохозяйственных и лесных угодий на уровне, характерном для 
собственников групповой общественной собственности. Этот же характер 
групповой собственности подкрепляет и § 13 указанного правоположения, 
в котором говорится, что 
« Ведающий орган обязан 
а) пользоваться или же заботиться о пользовании находящимися в его 
ведании государственными недвижимостями по назначению и, далее, позабо-
титься — через свою собственную организацию или же путем поручения дру-
гим правомочным на это лицам — об их постоянном сохранении и поддержа-
нии в надлежащем состоянии и нести связанные с этим затраты; 
б) выполнять обязанности по отношению к Венгерскому государству и 
нести коммунальные расходы; 
в) заботиться об использовании, отчуждении или же снесении государ-
ственных недвижимостей, ставших для него излишними; 
г) вести учет государственных недвижимостей ; 
д) нести ущерб, не поддающийся перевозложению на других лиц. » 
Можно было бы еще продолжить цитирование соответствующих право-
положений, но все же я считаю, что и сказанное выше вполне достаточно для 
доказательства того, что право ведании по своему существу является таким 
групповым правом собственности в случае государственных сельскохозяйст-
венных и лесных недвижимостей, которое находится в органической связи 
с правом собственности государства на те же самые недвижимости, не прекра-
щает этого права; между обоими собственниками существуют определенные 
правовые отношения собственности, но ко вне, по отношению к третьим ли-
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цам, в правовых отношениях собственности собственником считается исклю-
чительно обладатель правом на ведание недвижимостью. 
Относящиеся сюда распоряжения законодательства создали и реализуют 
в этой правовой форме претворение в жизнь того важного общедействующего 
принципа, в котором заложено применение во всей венгерской системе земель-
ного права социалистического единства права земельной собственности и 
землепользования. Этот принцип в свою очередь — как известно — осущест-
вляется в первичной форме таким образом, чтобы земля тоже попала в соб-
ственность того, кто фактически и по праву пользуется ею. В случае обществен-
ной земельной собственности типичной формой проявления этого принципа 
является земельная собственность сельскохозяйственных производственных 
кооперативов и, таким образом, рассматриваемый здесь нормативный акт 
о праве ведания недвижимостью по сути дела ранг общественной групповой 
земельной собственности придало содержанию права ведания, создав тем самым в 
случае государственных сельскохозяйственных й лесохозяйственных недвижи-
мостей прямую корреляцию между земельной собственностью и землепользо-
ванием. 
Эта двойственная концепция права земельной собственности — которая 
однозначно получает выражение в соответствующем правовом регулировании, 
— классифицирует право государства на общественную земельную собствен-
ность как бы «пассивным», «статичным» правом земельной собственности, 
в противовес праву ведания, которое является «динамичной», «активной» 
формой проявления права государственной общественной земельной соб-
ственности. За активным, динамичным государственно-общественным земель-
ным правом всегда кроется пассивное, статичное государственно-обществен-
ное право земельной собственности, являющееся единым целым, также, как 
единым и целым является его субъект: Венгерское Государство. Право обще-
ственной земельной собственности, которым располагает как единым целым 
Венгерское Государство, как субъект права проявляется в его активной, дина-
мичной форме уже относительно целого ряда субъектов права, так как право-
субъекты ведания представляют собой группы, определяемые, по общему 
правилу, в качестве групп, которые непосредственно, по их задачам поль-
зуются государственными сельскохозяйственными и лесными недвижимо-
стями, или же обязаны в форме, определяемой на основе правовых норм, 
позаботиться об их использовании по назначению. 
5. В ходе рассмотрения права ведания закономерно возникает вопрос, 
важный в равной мере как с теоретической, так и с практической точки зрения: 
какая имеется связь, взаимодействие между правом ведания и правом сельско-
хозяйственных производственных кооперативов на вечное и безвозмездное 
пользование землей в случае сельскохозяйственных и лесных недвижимостей, 
находящихся в собственности государства? 
Ответить на этот вопрос не просто. Речь идет о взаимном отношении 
двух таких земельноправовых институтов, которые в равной мере затрагивают 
находящиеся в собственности государства сельскохозяйственные и лесохо-
зяйственные недвижимости, но субъектом одного из которых может явиться-
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только государственный орган, а субъектом другого — в качестве основной 
нормы — только сельскохозяйственный производственный кооператив, не 
говоря уже о том, что право сельскохозяйственного кооператива на безвоз-
мездное и вечное пользование землей в отношении государственной земельной 
собственности уже давно сложилось, и посему этот институт является земель-
ноправовым институтом, имеющим соответствующее историческое прошлое. 
Ко всему этому примыкает и вопрос о том, что перспективное развитие права 
сельскохозяйственных кооперативов на безвозмездное и бессрочное пользо-
вание землей также представлено в соответствующем правовом регулировании ; 
оно постепенно преобразуется в производственно-кооперативную собствен-
ность. 
Согласно правоположению, оговаривающему право ведания, в отноше-
нии сельскохозяйственных и лесных недвижимостей, находящихся в безвоз-
мездном и бессрочном пользовании сельскохозяйственных производственных 
кооперативов, правом ведания наделен Исполнительный комитет местного 
совета, компетентного по месту расположения недвижимости. К этому, однако, 
необходимо незамедлительно добавить, что это право ведания по своему 
содержанию никоим образом не идентично с тем правом ведания, которым 
пользуются напр. государственные хозяйства, занимающиеся в виде основной 
задачи сельскохозяйственным производством. В этом случае исполнительный 
комитет компетентного по месту расположения земли местного совета, как 
ведающий орган, наделен лищь правом контролировать соблюдение условий 
передачи земли в пользование. Если ведающий орган в ходе осуществляемого 
им контроля устанавливает, что пользователь не соблюдает условия, на кото-
рых передана недвижимость в его пользование, он обязан обратиться к госу-
дарственному органу, правомочному для передачи земли в пользование, с 
целью принятия последним соответствующих мер. 
Введение права ведания не затрагивает, стало быть, по сущности права 
вечного пользования землей сельскохозяйственным кооперативом в отно-
шении государственной земельной собственности, уже находящейся в их 
пользовании, — или же это можно сформулировать и таким образом, что 
содержание права Исполнительного комитета местного совета ведать земель-
ным угодием в целом определяется правом сельскохозяйственного кооператива 
на безвозмездное и бессрочное пользование землей. 
Это решение с виду свидетельствует о непоследовательности правотвор-
чества, но если основательно продумать это дело, мы должны будем придти 
к выводу, что навряд ли мог бы правотворец иначе лучше решить эту проблему. 
Суть здесь состоит в том, что в этом случае право ведания, располагаемое 
исполкомом местного совета, наполняется содержанием за счет права сель-
скохозяйственного кооператива на безвозмездное и бессрочное пользование 
землей, причем это право на пользование землей является по существу 
правом пользования, имеющим силу прав собственника, а именно с той пер-
спективой, что и эта земля попадает в собственность сельскохозяйственного 
производственного кооператива. А поскольку это свершится, то и это самое 
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право ведания недвижимостью, которое в нынешних условиях является прину-
дительным, нетипичным правом ведания, — тоже прекратится. 
В качестве дальнейшего вопроса возникает и вопрос о том, может ли 
превратиться право ведания — например, право ведания, которым располагает 
государственное хозяйство, занимающееся сельскохозяйственным производ-
ством, в виде основной задачи — в безвозмездное и непреходящее, бессрочное 
право сельскохозяйственного кооператива на пользование землей? Постановка 
этого вопроса правомерна по той хотя бы причине, что по старому правовому 
регулированию и по старой практике правоприменения не было никаких пре-
пятствий для такого преобразования, поскольку между заинтересованными 
сторонами достигалось такое соглашение. На сегодняшний день, однако, 
сложилось совершенно иное положение. В качестве основной нормы можно 
установить, что право ведания, которым наделен государственный орган 
(государственное хозяйство и т.д.), занимающийся в виде основной задачи 
сельскохозяйственным производством, на сегодняшний день не может уже 
превратиться в право сельскохозяйственного кооператива на безвозмездное и 
бессрочное пользование землей. Вместо этого возможно лишь — поскольку 
отчуждение данного земельного участка мотивированно, — чтобы орган, 
имеющий право ведания этим участком, отчуждал его и продал таковой 
в собственность сельскохозяйственного производственного кооператива, и при-
том за возмещение согласно действующему правовому регулированию, и, 
стало быть, не за символическую выкупную цену. 
Несмотря на то, что нет отдельного правового акта, который прекратил 
бы возможность того, чтобы сельскохозяйственный производственный ко-
оператив и в будущем мог получить в безвозмездное и бессрочное пользование 
сельскохозяйственное или лесное угодие, находящееся в государственной 
собственности, фактически такой случай может встретиться только очень 
редко, а именно в первую очередь в случае сельскохозяйственных и лесохозяй-
ственных недвижимостей, право на ведание которыми принадлежит отрасле-
вому органу исполкома местного совета. 
Все это с виду противоречит интересам сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов, однако на деле и речи не может быть о том, чтобы 
правовое регулирование в этой области могло дать повод для извлечения 
таких выводов. Та часть являющихся собственностью государства сельско-
хозяйственных угодий или же лесных площадей, которая может служить для 
сельскохозяйственного производства, осуществляемого сельскохозяйствен-
ными производственными кооперативами, в действительности уже издавна 
находится в их пользовании, а именно с перспективой, зафиксированной также 
и в правонормативной форме, согласно чему эти земли при уплате символич-
ной выкупной цепы перейдут в обобществленную собственность сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов. В условиях сельскохозяйственных 
производственных кооперативов и в этом состоит одна из возможностей обе-
спечения социалистического единства земельной собственности и землеполь-
зования. Новая земельная собственность уже не очень может перейти в кол-
лективное пользование сельскохозяйственного кооператива хотя бы потому, 
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что для таких целей свободной государственной резервной земли можно найти 
лишь в редчайших случаях и практически таких земель уже почти нет. Путем 
регулирования права ведания государство в отношении государственных ор-
ганов также создало социалистическое единство земельной собственности 
и землепользования, и в случае, если земля от государственного органа может 
перейти к сельскохозяйственным производственным кооперативам, то это 
находит свое претворение уже в такой правовой форме, в какой это желательно 
для производственного кооператива, причем воплотить, разумеется, необходи-
мо и в этом случае единство земельной собственности и землепользования. 
Эта правовая форма, в свою очередь, является ничем иным, как правом земель-
ной собственности производственного кооператива. 
Наряду с этим правовая норма выделяет отдельно вопрос о том, что 
«распоряжения относительно ведания государственными недвижимостями 
не затрагивают действия законоположений, предусматривающих передачу 
государственных земель в пользование сельскохозяйственным производствен-
ным кооперативам». (Постановление правительства за № 9/1969 (II. 9), §15, 
абз. (2). 
Следовательно, нормативный акт, гласящий о праве ведания, оберегает 
в реальных рамках интересы сельскохозяйственных производственных коопе-
ративов, правоположение сохраняет имевшиеся до этого права сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов относительно находящихся в соб-
ственности государства сельскохозяйственных угодий и лесных площадей и 
т.д. Однако новейшее законодательство учитывает уже сложившееся в этом 
отношении положение, то-есть равноправные отношения между ведающими 
государственной недвижимостью и сельскохозяйственными производствен-
ными кооперативами, и таким образом, оборот недвижимостей между ними 
также происходит на основе равноправия, на основе заключаемого между 
ними соглашения, за материальное возмещение. Это означает, что товарные 
отношения между двумя видами общественной собственности — государствен-
ной общественной собственностью и кооперативной общественной собствен-
ностью — основываются на принципе равноправия, что в новых условиях, 
сложившихся под влиянием нового экономического механизма, может только 
одобряться. 
6. Приобретение и прекращение права ведания представляет собой такой 
круг проблем, по которым также ставится ряд вопросов, в особенности в от-
ношении государственных сельскохозяйственных и лесохозяйственных угодий. 
Право ведания сельскохозяйственными угодиями и лесными площадями 
может быть приобретено на основе: 
а) постановления ведомства, 
б) распоряжения учредительного (надзорного) органа, 
в) соглашения, заключенного с другим государственным органом или 
общественной организацией, 
г) договора о передаче права собственности, 
д) возведения нового здания (сооружения) или же 
е) распоряжения правовой нормы. 
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(Пункт д. здесь берется в расчет только постольку, поскольку право-
положением к таким государственным сельскохозяйственным и лесохозяйствен-
ным недвижимостям причисляются крупнопроизводственные здания, хутор-
ские строения и т.д.). 
Право ведания государственными сельскохозяйственными и лесохозяй-
ственными недвижимостями — за исключением положений, оговоренных в пун-
кте д), — может прекратиться таким образом же, как оно возникло, т.е. 
правовые предлоги наступления этого права являются одновременно и право-
выми условиями прекращения этого права. 
Интересно, что в правовом акте о праве ведания среди условий при-
обретения его права отсутствует упоминание о наделе землей, что регулируется 
ГК в качестве такого условия права землепользования, и что имело бы в пер-
вую очередь практическое значение иненно в случае государственных сель-
скохозяйственных и лесохозяйственных недвижимостей. По моему убеждению, 
здесь речь идет о разрешимом противоречии между двумя правоположениями. 
Ведь нельзя отрицать, что в венгерском земельном праве и на сегодняшний 
день имеет практическое значение регулируемое ГК право наделения, как 
правового условия землепользования. Регулирование права ведания не анну-
лировало и не может аннулировать наделение, оно не прекратило действие 
этого правового условия пользования землей, но не говорит о нем при регули-
ровании права ведания. В правоположениях не говорится о наделении по той 
простой причине, что право ведания является не просто-напросто правом поль-
зования землей, а — как мы уже рассматривали этот вопрос — является по 
своей сути правом, равносильным праву собственника. Право же ведания, 
равносильное праву собственника, не может быть порождено таким правопред-
логом, которое дает право пользования землей лишь в ограниченном виде. 
Так же, как правовые предлоги аренды никогда не могут породить право соб-
ственности землей, так же и надел землей — какое обширное право пользо-
вания землей оно бы ни порождало, — не может породить право пользования 
землей на правах собственника, точнее: такое право, которое, взятое в целом, 
равноценно, приравнено к праву групповой собственности на землю. Поэтому 
не только понятен, но и с теоретической точки зрения правилен факт, что за-
коноположение о праве ведания не предусматривает наделение в качестве 
условия пользования землей в том даже случае, когда это вообще-то могло 
бы иметь место. Все это сызнова является доказательством того, что венгер-
ское правотворчество в области земельного права чуждается пользоваться 
понятием наделения в качестве права землепользования, невзирая на то, что 
это регулируется ГК. Такой подход может быть часто обоснованным, но 
в теоретическом отношении может иметь место в том лишь случае, если вместо 
него создадут другое конкретное правовое условие пользования землей или же, 
как это имело место в случае права ведания — если этим правовым условием 
регулируется институт, превосходящий наделение и являющийся не только 
институтом землепользования, но одновременно и земельной собственности. 
* 
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В завершение мне хотелось бы подчеркнуть, что в этой относительно 
короткой статье я смог, собственно говоря, лишь затронуть представляющиеся 
наиболее важными теоретические и одновременно практические вопросы, 
которые возникают, как правило, в ходе регулирования права ведания в связи 
с недвижимостями, находящимися в собственности государства, но в составе 
этого, в особенности в связи с сельскохозяйственными и лесохозяйственными 
недвижимостями. Полагаю, что этот вопрос побудит специалистов, занимаю-
щихся теоретическими вопросами земельного права, написать еще целый ряд 
статей, которые будут способствовать дальнейшему развитию правотвор-
чества и правоприеменения в этой области. 
Administration of state - owned cultivable land 
1. SERES 
Sta te -owned cu l t ivable land a n d forestry can be admin i s tered o n l y b y a state organ. T h e 
pr inc ipa l rule is t h a t s t a t e - o w n e d c u l t i v a b l e land a n d f o r e s t r y cannot be admin i s tered by a s t a t e 
o r g a n other t h a n o n e by pro fe s s ion e n g a g e d in the a d m i n i s t r a t i o n o f s t a t e cult ivable l a n d o r 
fores try unless a u t h o r i t y has been c o n f e r r e d on the n o n - p r o f e s s i o n a l o r g a n by a separate s ta tu te . 
T h e executive c o m m i t t t e e of the l o c a l counci l h a v i n g jur isd ic t ion at t h e s i te of the l a n d e d 
proper ty is the t r u s t e e o f s t a t e - o w n e d cul t ivable l and o r forestry in t h e gra tu i tous a n d sine die 
t e n u r e of an agr icu l tura l cooperat ive . Substant ia l ly t h e r ight o f admin i s t ra t ion o f a s t a t e - o w n e d 
cu l t ivab le land o r fores try is an i n s t i t u t i o n o f o w n e r s h i p . T h e subject o f t h e right o f a d m i n i s t -
r a t i o n is o n t h e w h o l e invested w i t h the same r ight s a n d ob l iga t ions a s the owner o f t h e 
proper ty itself in t h e event of g r o u p ownersh ip . T h e s u b j e c t o f the right o f adminis trat ion is in -
v e s t e d with the r ight o f pos se s s ion o f proprie tary force , a n d s o a l so with the r ight o f use, h o w e v e r , 
w i t h o u t prejudice t o the proprietary r ight s o f the State. T h e holder of the r ight o f admin i s t ra t ion 
is invested with t h e r ight o f d i sposa l o f proprietary f o r c e . T h i s is a m o n g o t h e r s indicated b y t h e 
t h e fact that by s t a t u t o r y prov i s ions t h e adminis trator m a y a l ienate the s tate property in c o n f o r m -
i ty wi th the re levant special p r o v i s i o n s o f law. The r ight o f a l ienat ion is, h o w e v e r , tied t o s u p e r -
v i s i o n and here the a u t h o r i z a t i o n o f t h e c o m p e t e n t s u p e r v i s o r y organ is required . In the H u n g a r i a n 
s y s t e m of landed p r o p e r t y the m a n i f e s t a t i o n o f the u n i f o r m state landed property o n a g r o u p 
leve l (in the case o f a n adminis trator ) impl ies that t h e adminis trator wil l b e invested w i t h al l 
r ight s of disposal a s s o c i a t e d with t h e g r o u p ownersh ip level . 
Essentially t h e right o f a d m i n i s t r a t i o n is for s t a t e - o w n e d cul t ivable l and and forestry a 
c a t e g o r y of g r o u p o w n e r s h i p of land w h i c h is organica l ly as soc ia ted with s ta te ownersh ip in t h e 
s a m e landed p r o p e r t y . A d m i n i s t r a t i o n b y itself d o e s n o t t erminate state o w n e r s h i p . There e x i s t s 
a def inite proprietary re lat ionship b e t w e e n the t w o propr ie tors . Still wi th respect to third p e r s o n s 
exc lus ive ly the h o l d e r o f the r ight o f adminis trat ion wil l act as propr i e tor in proprie tary 
re lat ions . A c c o r d i n g t o this doctr ine s t a t e landed property m u s t be cons idered s o t o say " p a s s i v e " 
o r "stat ic" o w n e r s h i p in land, as a g a i n s t the right o f admin i s tra t ion w h i c h is the " d y n a m i c " 
o r "act ive" f o r m o f mani fes ta t ion o f s ta te ownersh ip in l a n d e d property . 
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La gestion des biens de terres de l'Etat destinées à la culture 
agricole 
I . SERES 
L e s biens de c u l t u r e agricole et f ores t i ère de l'Etat n e p e u v e n t être g e s t i o n n é s que par d e s 
o r g a n e s état iques. Il e s t u n e règle pr inc ipale q u e les biens d e cu l ture agricole et fores t i ère de l 'Etat 
ne p e u v e n t être g e s t i o n n é s — en dehors d e s organes é t a t i q u e s a y a n t la charge d e s 'occuper d e la 
g e s t i o n d e ces biens — par d'autres o r g a n e s état iques q u ' a v e c la permiss ion d ' u n e règle spéc ia le 
de dro i t . C'est le c o m i t é e x é c u t i f du conse i l c o m p é t e n t s e l o n le s i te des biens q u i exerce la f o n c t i o n 
de ges t ionna ire des terres et forêts de l 'Etat dest inées à la c u l t u r e agricole , a t tr ibuées en u s a g e 
gratui t et sans délai a u x c o o p é r a t i v e s d e p r o d u c t i o n agr ico le . L e droi t de g e s t i o n relatif aux b i e n s 
a g r i c o l e s et forestiers d e l 'Etat constitue au fond une institution de droit de propriété. A u t i tulaire 
du d r o i t de gest ion r e v i e n n e n t les m ê m e s d r o i t s et o b l i g a t i o n s q u ' a u proprié ta ire de terres à lui-
m ê m e e n cas de propriété col lect ive . II rev ient au titulaire d u dro i t de ges t ion le dro i t de p o s s e s s i o n 
d ' u n e f o r c e de propriéta ire , il lui revient a v e c une force d e propriéta ire le dro i t d ' u s a g e sans q u e 
t o u t c e la éteigne le dro i t d e propriété d e l 'État . Il revient à l 'ayant droit de g e s t i o n le droi t d e 
d i s p o s i t i o n d'une force d e propriétaire, d é m o n t r é entre autres auss i par le fait q u e se lon la règ le 
de dro i t le ges t ionnaire peut aliéner les b i e n s état iques se t r o u v a n t dans sa ges t ion , se lon les 
d i s p o s i t i o n s des règles d e droit spéciales y relatives. Le dro i t d 'a l i énat ion est lié c e p e n d a n t à u n e 
surve i l lance , d o n c l ' a u t o r i s a t i o n de l ' o r g a n e d e survei l lance y es t nécessaire. D a n s le régime de la 
propr ié té sociale des terres l 'appari t ion d e la propriété u n i q u e d e l'État sur les terres à l ' é che lon 
co l l ec t i f (dans le cas d u ges t ionnaire ) e n t r a i n e le fait que le ge s t i onna ire o b t i e n t les droits de d is -
p o s i t i o n caractérist iques d e l 'échelon d e propriétaire co l l ec t i f . 
E n ce qui c o n c e r n e le f o n d du dro i t d e gest ion, c 'es t u n droi t de propr ié té co l lec t ive d a n s 
le c a s d e s biens a g r i c o l e s et forestiers, l eque l se trouve d a n s u n e c o n n e x i o n o r g a n i q u e avec l e 
droi t d e propriété d e l 'État relatif aux m ê m e s biens i m m o b i l i e r s , l e premier n 'é te int pas le dernier , 
il e x i s t e entre les d e u x propriéta ires un r a p p o r t de droit d e propr i é t é dé terminé , m a i s en d e h o r s , 
vers d e s tiers, dans les r a p p o r t s de droit d e propriété, l 'ayant dro i t gérant figure e x c l u s i v e m e n t e n 
tant q u e propriétaire. S e l o n cette c o n c e p t i o n la propriété s o c i a l e é tat ique sur les terres doit ê t r e 
c o n s i d é r é e , pour ainsi d ire , c o m m e un dro i t de propriété „ p a s s i f " , „ s t a t i q u e " sur les terres, à 
l ' o p p o s é d e droit de g e s t i o n , lequel c o n s t i t u e u n aspect „ d y n a m i q u e " , „ a c t i f " d u dro i t de propriété 
s o c i a l e é tat ique sur les terres . 
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Принципиальные вопросы совершенство-
вания системы наказаний в Венгерской 
народной республике 
п р о ф . А . Ф О Н Ь О 
Зав. к а ф е д р о й с е г е д с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о у н и в е р с и т е т а и м . Й о ж е ф а А т т и л ы 
Система наказаний п р е д с т а в л я е т с о б о й д е т е р м и н и р о в а н н ы й о б щ н о с т ь ю 
ц е л и е д и н ы й и н т е г р и р о в а н н ы й п о р я д о к и с о в о к у п н о с т ь правовых п о с л е д с т в и й 
( н а к а з а н и й и м е р ) , п р и м е н я е м ы х у г о л о в н ы м п р а в о с у д и е м за с о в е р ш е н и е наказуе-
м ы х д е я н и й . 
И н т е г р а ц и я н а к а з а н и й и м е р в о з д е й с т в и я д о л ж н а служить н е у с т р а н е н и ю 
с у щ е с т в е н н ы х с в о й с т в е н н ы х р а с х о ж д е н и й м е ж д у о б о и м и т и п а м и и н с т и т у т о в , 
а д е л у с о з д а н и я м н о г о с т о р о н н о с т и и к о м п л е к с н о с т и в о з д е й с т в и я на о с у ж д е н н о г о . 
Н а к а з а н и е д о л ж н о о с н о в ы в а т ь с я н а д е я н и и , х а р а к т е р и з у е м о м о б ъ е к т и в н ы м и и 
с у б ъ е к т и в н ы м и о б с т о я т е л ь с т в а м и с о в е р ш е н и я , с у ч е т о м личности и о б р а з а жизни 
с о в е р ш и т е л я . М е р ы , п р и н и м а е м ы е п о о т н о ш е н и ю к с о в е р ш и т е л ю , д о л ж н ы осно-
в ы в а т ь с я на р а с х о ж д е н и и л и ч н о с т и и о б р а з а ж и з н и с о в е р ш и т е л я , с у ч е т о м совер-
ш е н н о г о деяния . В н а к а з а н и и д о л ж н ы н а й т и свое о т о б р а ж е н и е о с у ж д а е м о с т ь дея-
н и я и п о р и ц а н и е с о с т о р о н ы о б щ е с т в а , а в м е р а х — н е з а в и с и м о от т о г о , н е о б х о д и -
м о — ( в о з м о ж н о ) — л и наказание — д о л ж н а б ы т ь в ы р а ж е н а н е о б х о д и м о с т ь при-
н у д и т е л ь н о г о н а д з о р а , р у к о в о д с т в а и л и о п е к и или в м е д и ц и н с к о м , п с и х о л о г и ч е с к о м 
л е ч е н и и в с л е д с т в и е н е д о р а з в и т о с т и , и с к а л е ч е н н о с т и и л и п а т о л о г и ч е с к о г о ( б о л е з -
н е н н о г о ) с о с т о я н и я л и ч н о с т и . 
В п о л н е о б о с н о в а н о с о в е р ш е н с т в о в а т ь и р а з в и в а т ь наказания и м е р ы воз-
д е й с т в и я в н а п р а в л е н и и их м а к с и м а л ь н о й ц е л е с о о б р а з н о с т и таким о б р а з о м , ч т о б ы 
о н и не в с т у п а л и в п р о т и в о р е ч и е с т р е б о в а н и я м и с о ц и а л и с т и ч е с к о й г у м а н н о с т и и 
з а к о н н о с т и , ч т о б ы н е б ы л и с к а ж е н п р и н ц и п „ n u l l a p o e n a s ine c r i m i n e " ( н е т кары 
б е з п р е с т у п л е н и я ) . 
Н е д о ч е т ы с и с т е м ы наказаний п р о я в л я ю т с я в ч а с т и о р г а н и з а ц и о н н ы х и вос-
п и т а т е л ь н ы х ф у н к ц и й и и м е н н о в э т о м о т н о ш е н и и в о з н и к а е т н е о б х о д и м о с т ь в по-
в ы ш е н и и э ф ф е к т и в н о с т и п р а в о в ы х п о с л е д с т в и й . 
Н е п р е р е к а е м о , ч т о д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е с и с т е м ы санкций м о ж е т п р о т е к а т ь 
и с к л ю ч и т е л ь н о л и ш ь в с о г л а с и и с о в с е й с о в о к у п н о с т ь ю в с е г о у г о л о в н о г о кодекса 
в ц е л о м . 
П р а в о с у д и е д о л ж н о с о з д а т ь о р г а н и з а ц и о н н у ю у в я з к у с д р у г и м и о б л а с т я м и 
г о с у д а р с т в е н н о й и о б щ е с т в е н н о й п р а к т и к и в и н т е р е с а х т о г о , ч т о б ы о б е с п е ч и т ь 
в о з м о ж н о с т ь н е п р е р ы в н о с т и д е т е р м и н а т и в н о г о в о з д е й с т в и я и вслед з а о к о н ч а н и е м 
п р и в е д е н и я в и с п о л н е н и е н а к а з а н и й и м е р . 
Вступительные соображения, предвопросы 
А) Потребность полного зановосотворения нашего уголовного права 
вызывает необходимость обеспечения единого воззрения, чтобы можно было 
создать единую и взаимоувязанную концепцию, с одной стороны, в аспекте 
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условий уголовной ответственности — вертикальной и горизонтальной ко-
ординат этих условий, — и, с другой стороны, в аспекте уголовноправовых 
последствий (системы санкций) общественноопасных поведений, деклариро-
ванных уголовными преступлениями. 
Органически комплексным, общим вопросом является вопрос: на какой 
концептуальной основе, какие деяния и в какой сфере декларируются законом 
преступлением, а также, как строится законом система санкций, предусмот-
ренных в связи с ними. Распоряжения относительно наказаний и мер опереде-
ляются прочими распоряжениями Общей части УК, а также распоряжениями 
Особенной части, но в то же время воззрение относительно функций наказаний 
и мер является детерминирующим моментом в аспекте распоряжений, устанав-
ливающих ответственность или входящих в состав Особенной части УК, 
Обосновано, стало быть, сформировать единое воззрение в том отноше-
нии, каким образом должно заполнить свою роль уголовное право в интересах 
защиты общественных отношений. В этом аспекте необходимо принять в рас-
чет, каковы те, находящиеся за пределами уголовного права средства и методы 
правового и общественного воздействия, которыми до сих пор нам вообще 
не удалось воспользоваться, или которые использовались неудовлетворительно. 
Вряд ли можно обойти вниманием то обстоятельство, что динамичное, 
планомерное развитие нашей экономики — как в региональном, так и в струк-
турном разрезе, последовательное улучшение экзистенциальных условий, выдви-
жение на передний план образовательного дела и просвещения сопровождается 
— следует ожидать — ростом культурного уровня населения. Учет этого раз-
вития, изложенного без претензии на полноту, может очевидно оказать фор-
мирующее влияние, предоставляя возможность определить, в каком объеме 
необходимо в будущем прибегать к средствам уголовного права и как должны 
они применяться. 
Несмотря на то, что уголовное правосудие является специфической сферой 
государственной практики, все же — если к этому создают возможность истори-
ческие условия — и в этой области, как правило, должна воплощаться рациональ-
ная государственная практика. 
Выход из рамок традиционного принципа «talio esto» — возмездие, равное 
преступлению — необходимо поставить целью даже в том случае, если возмож-
ности для этого еще ограничены, и если прогресс в направлении целесообраз-
ности и рациональности сопровождается временными затруднениями. 
Несомненно, что одним из существенных свойств государственной прак-
тики, проявляющимся в уголовном правосудии, является то, что его предметом 
и возбудителем является человеческое поведение, наносящее ущерб (или угро-
жающее ущербом) обществу, вызывающее сильный эмоциональный эффект-
Исходя из этого, в уголовном праве наряду с рациональным подходом прояв-
ляется в силу необходимости идейно-этическая концепция (утверждение на-
рушенных общественных отношений, негация совершенного действия и 
моральное порицание по отношению к совершителю), а также подход, управ-
ляемый эмоциями, то есть закономерно возникающее у современного чело-
века чувство мести к причинителям зла. Эта область государственной поли-
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тики, стало быть, и поныне содержит сильно выраженные эмоциональные 
побуждения и заряд. 
На мой взгляд, это последнее должно отходить в социалистическом об-
ществе постепенно на задний план, ибо оно оказывается в непримиримом про-
тиворечии с рациональностью. 
Вместе с рациональностью, однако, непременно должен реализоваться 
и идейно-этический подход. Рационализм и идейно-этический подход могут 
быть взаимно согласованы без противоречий и даже более того, с точки зрения 
целей уголовного права взаимно предполагают друг друга. 
Б) Прежде чем говорить о существенных вопросах дальнейшего развития 
уголовного права, следует считать обоснованным исследовать, в чем на се-
годняшний день состоит содержание системы наказаний, как понятия. 
Это понятие традиционно значило совокупность уголовноправовых 
распоряжений, относительно видов и порядка применения уголовных наказа-
ний. 
Однако, в особенности с вступлением двадцатого столетия в систему 
уголовного права отдельных стран вошли и такие правовые последствия, кото-
рые не могут быть подведены под понятие уголовного наказания, но пред-
полагают собой воплощение какого-либо наказуемого действия, равно также 
и такие принудительные меры, применение которых не сопряжено с соверше-
нием наказуемого действия. Эти институты стали во многих странах частью 
системы санкций уголовных кодексов, причем не раз в тесной взаимосвязи с на-
казаниями. В пределах уголовного права, следовательно, сложилась дуалисти-
ческая система: с одной стороны, система наказаний, а с другой — система 
мер, уголовноправовых по своему характеру. 
В литературе вот уже более полустолетия ведется дискуссия о том, яв-
ляются ли эти меры в действительности институтами уголовного права и дей-
ствительными компонентами уголовного права (например, принудительное 
лечение), далее, о том, образуют ли они самостоятельную систему, действую-
щую в параллели с системой наказаний, или же обе системы необходимо рас-
сматривать как взаимосплетенную единую систему. 
Правотворчество отдельных стран встроило упомянутые меры во всю 
совокупность уголовного права (вне зависимости от теоретических дискуссий) 
таким образом, что между ними и уголовными наказаниями была создана 
органическая взаимосвясь. В новейшей практике правотворчества в государ-
ствах с наиболее высоко развитым правотворчеством такие меры воздействия 
во все большем объеме включаются в систему санкций уголовного права. 
Отдельные из них применяются вместо наказания, другие же наряду с наказа-
нием (т.е. в совокупности с ним), а третьи являются правовыми последствиями, 
реализуемыми после отбытия наказания. Можно наблюдать и то, что среди 
них все в большем числе появляются такие меры, которые на самом деле и не 
являются лишением прав, а обязанием к такому поведению, которое пригодно 
для формирования личности в положительную сторону, что непосредственно 
служит и интересам осужденного. 
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Все эти факты в области правотворчества, имея ввиду особенно кодексы 
социалистических стран и других стран, располагающих развитыми системами 
права, позволяют установить, что традиционное содержание понятия системы 
наказаний устарело. 
Учитывая нынешнее положение, а также и изложенные тенденции раз-
вития, действительное положение — на мой взгляд — более достоверно вы-
ражается таким определением, согласно которому система наказаний пред-
ставляет собой единый, интегрированный и определяемый общей целью поря-
док правовых последствий (наказаний и мер), применяемых уголовным право-
судием за наказуемые деяния. 
Исходя из всего этого, при разработке соображений политики права 
и принципиальной концепции применительно к системе наказаний, этот круг 
вопросов должен рассматриваться шире, не ограничиваясь исключительно 
лишь только наказаниями и мерами, ранее вошедшими в наше действующее 
право, но во всей ширине и глубине их, определяемых реальными факторами. 
Концепция, охватывающая систему наказаний, должна охватить право-
вые последствия, входящие в сферу уголовного правоотношения, которые 
применяются или могут быть применены судебным органом или же иным 
ведомством, рассматривающим дело в связи с наказуемым деянием, либо 
на основе уголовного кодекса или же иного нормативного акта. Только при 
таком подходе можно избежать некоторых принципиальных противоречий, 
практических трудностей в применении правовых последствий и, соответ-
ственно, избежать наличия зазоров или же перекрытий в области права. 
В) Следует выяснить и вопрос о том, имеет ли система наказаний специ-
фичную функцию в рамках уголовного права, и если имеет, то в чем это прояв-
ляется. 
В этом вопросе, как правило — в самых широких кругах — сложилось 
воззрение, что задача системы наказаний состоит в наметке цели наказания 
и реализации этой цели в репрессивном порядке, путем формирования видов 
наказания, с одной стороны, и с другой — путем предписания способа их 
применения. 
Такое определение функции в результате вышеизложенного расширения 
понятия уже отжило себя, да и независимо от этого во многих отношениях 
проблематично. 
а) Может оспоряться, во-первых, вопрос, имеет ли наказание специальную 
цель, или же его цель такова же, что и цель всего уголовного права и уголов-
ного правосудия. 
Относительно цели наказания сложились чрезвычайно разнообразные 
взгляды, как в области теории, так и в практике правотворчества. Эти концеп-
туальные различия имеют в своей основе первично расхождения между об-
щественным устройством и идеологией, но значительное ранообразие наблю-
дается во взглядах и в пределах тождественного общественного строя или же 
в рамках тождественного идеологического базиса. 
При рассмотрении новейших кодексов социалистических стран можно 
найти различные определения. Еще больше расходятся точки зрения в социалис-
тической правовой литературе даже в пределах одной страны. 
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Исследуя причины этих расхождений во взглядах — учитывая и мотиви-
ровки представителей этих воззрений — необходимо придти к выводу, что 
в этом (наряду с соображениями правовой политики) играет определенную 
роль и многообразное толкование понятия «цели».Понятие цели, как в кодексах, 
так и в отдельных теоретических работах, смешивается с понятиями «средства» 
и «метода» или же с некоторыми характерными чертами (неизбежными его 
побочными элементами) наказания, которые представляются в качестве цели. 
Я убежден, что наказание (система наказаний и мер) не может быть само-
цельной задачей, и что не может преследовать никакой иной цели, чем уголовное 
право в целом. Уголовный кодекс и органически увязанные с ним правополо-
жения заполняют свою служебную роль во имя одной и той же общественной 
цели. А эта цель, в свою очередь, в условиях социалистического общества не 
может быть иной, чем защита этого общества. 
Нельзя придти к иным выводам даже в том случае, если рассматривать 
наказания и меры изолированно, обособленно от всей совокупности закона и 
искать их предположенную обособленную цель, прибегая к помощи логичес-
кой трактовки. Разве может быть какая-либо иная общая цель у таких мер, 
как смертная казнь, с одной стороны, и предупреждение, с другой — у этих 
двух крайностных правовых последствий уголовного права, — чем защита 
общества? 
Возможна ли реализация расходящихся, но осуществляемых одновременно 
в едином порядке нескольких целей без нанесения ущерба какой-либо из них? 
Любой выбор из мер возмездия, кары, или предупреждения, и их приз-
нание в качестве комплексных целей, — приводит, в силу необходимости, к ло-
гическому излому, вступает в противоречие с самим собою. В качестве харак-
терного фактора упомяну, что отсутствует единое воззрение даже между пред-
ставителями тех взглядов, которые отстаивают необходимость реализации 
одних и тех же из этих многосторонних целей (кара, исправление, воспитание). 
Некоторые из них желают обойти явное противоречие тем, что расключают 
взаимосопряженность многосторонней цели и считают, что та или иная цель 
может реализоваться и самостоятельно, вне зависимости от остальных. 
Учитывая «цели», широко признанные в позитивных правах и в лите-
ратуре, представляется возможным установить следующее: 
Респрессия (кара), причинение правового ущерба, а также восстановление 
справедливости, правопорядка или целостности права может быть функцией 
наказания, как правовой категории, рассматриваемой в стерильном виде, но 
не может быть, однако, целью наказания, как социального института, обле-
ченного в форму права. Принять упомянутые в качестве самостоятельной цели, 
равносильно отказу от целесообразности наказания. Необходимо согласиться 
с теми, согласно которым репрессия (кара) в качестве цели не является ни чем 
иным, чем искуплением зла при посредстве расплаты понесенной карой, ни 
чем иным, как остатком идеи воздания злом за зло, имеющей идеалистическую 
и религиозную сущность. Восстановление абстрактной целостности право-
порядка и, возможно, причинение правового ущерба несомненно могут быть 
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элементом содержания или побочным придатком применения уголовно-
правового последствия, но не его целью. 
Что касается удержания от совершения уголовного преступления, или же 
воспитания и исправления, следует констатировать, что все это — методы или 
же средства для достижения цели наказания, но не являются сами по себе 
целями. 
Различные варианты (механизмы) воздействия на сознание, или же в от-
дельных случаях медицинская, лечебно-педагогическая терапия, создающие 
успешные предпосылки воздействия, или же создание необходимых условий 
окружения — все это такие методы и средства, которые служат реализации цели 
наказания. 
Нет никакого сомнения в том, что в деле защиты общества выдающейся 
ролью обладает воспитательное воздействие, формирующее сознание в поло-
жительном направлени иили интенциональное воспитание, формирующее 
личность, далее и прочие методы убеждения, но они, однако, не представляют 
собой цели, а точно так же служат средствами, направленными на достижение 
цели, как возбуждение боязни наказания (устрашение). Воспитание, формирова-
ние личности является не уголовноправовой, а педагогической, психологичес-
кой целевой установкой, используемой для реализации своих собственных целей 
также и уголовным правом. 
Свое мнение относительно цели наказания я могу резюмировать в следую-
щем: 
Если новый уголовный кодекс определяет задачу и цель закона, и "ядачей 
закона считает защиту общества, то необосновано, чтобы кодекс обособленно 
распоряжался относительно цели наказания и мер. Выло бы весьма обосно-
ванным, однако, дать зиждящееся на законах, общедействующее указание о 
принципах применения наказаний и мер, носящее более инструктивный харак-
тер по сравнению с действующим правом. 
б) Из предыдущего следует также вопрос о том, в чем состоит своеобра-
зие, особая функция институтов, составляющих систему наказаний и мер. 
По моему мнению, эта особенность состоит в двойном характере функций. 
Первостепенная их функция состоит в том, чтобы в согласии со всей 
совокупностью уголовного кодекса — на общепревентивном уровне — защи-
щать общество от наказуемых деяний путем воздействия на сознание членов 
общества. 
Вторичная функция состоит в том, чтобы оказывать превентивный эффект 
по отношению к лицам, для которых запрет и завет, выраженные в уголовном 
кодексе, и предусмотренная угроза наказания оказались недостаточными. 
Специфика системы санкций обнаруживается, стало быть, не в ее цели, 
а в том, что она должна выполнять задачи защиты общества по отношению 
к совершителю наказуемого действия — теперь уже на индивидуальном уровне. 
Эта прослойка, представляющая собой мизерную часть общества, являет-
ся, однако, чрезвычайно гетерогенной и относительно большинства ее пред-
ставителей характерна социальная неполноценность, деформированная или 
же выраженно антисоциальная установка. Компоненты такой детерминирован-
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ности этой прослойки чрезвычайно многогранны и социальные компоненты 
неоднократно сочетаются и с физиологическими и биологическими факторами. 
Несомненно, что для значительной части совершителей преступлений 
характерна относительная безущербность личности и безупречность образа 
жизни в течение долгого времени (должное участие в строительстве общества), 
следовательно, наличие соответствующей степени интеллигенции, — в смысле 
психологическом. Относительно преступлений, совершенных этой категорией 
людей, принято говорить, что эти преступления неадекватны с личностью, 
эпизодичны, носят случайный характер. 
В то же время другая, широкая категория совершителей преступлений 
состоит из т.н. дефективных лиц, недоразвитых в умственном или эмоциональ-
ном отношении (ретардированных илистрад ающих слабоумием); они стоят 
на низкой ступени культуры или страдают повторно декларированными недо-
статками характера, или же (как правило, в результате социальных условий 
окружения) недостаточно способны для социального общежития. 
Опять-таки другую прослойку составляют лица, личность которых из-
вращена, антисоциальная установка которых сознательна, эгоцентричность 
которых настолько порочна, патологична, что они не склонны (по их ощу-
щению «неспособны») противостоять своим внутренним побуждениям ни из 
каких социальных соображений, и чья система этических ценностей в очень 
широком диапазоне резко расходится от системы ценностей господствующего 
класса общества. 
У любого из принадлежащих к этим прослойкам — будь то в совершении 
конкретного преступления или же в складывании преступного образа жизни — 
внутренние (биологические-физиологические) факторы, проявляющиеся в ос-
трой или же и в хронической форме, тоже могут стать совместно действующими 
детерминантами. Общеизвестно, что немалочисленно встречаются среди совер-
шителей преступлений психопаты, психически больные с ограниченной вме-
няемостью, страдающие неврастенией, нарушениями желез внутренней секре-
ции, биохимическими или гистологическими анормальностями консистенции 
всего мозгового вещества и его части. Известно и то, что ненормальное рож-
дение, как и перенесенные в детстве хронические болезни становятся одним 
из действенных факторов развития личности. 
Отрицательное действие этих внутренних факторов предстваляется воз-
можным уравновесить, с одной стороны, при помощи медико-терапевтических, 
биологических, психологических методов, и, с другой стороны — в увязке 
с ними — при помощи благоприятных условий социальной среды. 
Уже и схематический очерк гетерогенности совершителей преступлений 
(без претензии на полноту типизации) показывает сложность задачи, которую 
должна заполнить система уголовноправовых санкций и границы ее служеб-
ной роли. 
На основе изучения известных причин, обстоятельств, условий и пред-
посылок преступности могут быть распознаны такие действительные, реальные 
материальные противоречия, которые кладут предел возможностям эффектив-
ности системы санкций. В принципе ни одна система наказаний не в состоянии 
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сама по себе достичь, чтобы целиком и полностью удержать тех лиц, по отно-
шению к которым применяют наказание или меру воздействия, от совершения 
новых преступлений. 
Лишь для примера отмечу некоторые противоречия: 
— Одним из таких противоречий является то обстоятельство, что наказа-
нием предполагается добиться цели всего лишь на двух уровнях (с одной сто-
роны, причинением худа, психологическим воздействием во устрашение, а с 
другой — путем педагогического воздействия, располагающего очень узким 
арсеналом средств и возможностей, и, быть может, посредством лечебного 
вмешательства), далее, в пределах отдельных видов наказания — путем приме-
нения единообразных эффективных действующих сил (методов, средств) по 
отношению к лицам, в отношении значительной части которых именно как 
раз порочное, дефективное развитие их личности само по себе делает оче-
видным, что воздействия на них упомянутым способом уже и до сих .юр не 
оказались достаточными. Это противоречие безусловно не разрешается коли-
чественным увеличением упомянутых воздействий, а во многих случаях по-
рождает парадоксальные психические фазы, состояния. Необходимо принять 
во внимание, что их личность иначе детерминирована, иными причинами и 
предпосылками, чем личность лиц, составляющих подавляющее большинство 
населения. Развитие личности этих совершителей преступлений происходило 
«неправильно» и, таким образом, все те общие социальные и, в том числе, 
педагогические методы и средства (механизмы), которые, как правило, вообще 
оказывались действенными, по отношению же к этим девиалирующим прослой-
кам сами по себе зачастую терпели крах. Средства и методы необходимых 
комбинированных воздействий мы в настоящее время еще знаем недостаточно, 
так как нам еще мало известно а взаимном воздействии причин и условий, 
то есть о внутренних закономерностях развития личности. Ныне вряд ли можно 
предвидеть время, когда проблему индивидуальной детерминации в положи-
тельном направлении можно разрешить в отношении каждого индивидума, 
из этой девиалирующей категории. Правовые институты, как организующие 
силы (определенные на известном уровне абстракции) и различные механизмы, 
порожденные правом, будут в состоянии сформировать детерминирующие 
факторы только относительно средних особей определенных типов. 
Неразрешена пока еще задача объективной классификации и типизации 
преступников, подтвержденная и эмпирическими данными. 
— Другое противоречие состоит в том, что психологическое и педагоги-
ческое воздействие, осуществляемое путем наказания, и, соответственно, вре-
менно вынужденная наказанием (например, в случае лишения свободы, испра-
вительно-воспитательных работ) определенная иннервация правильного поведе-
ния, как эффективная сила, после отбытия наказания постепенно ослабляется, 
если условия окружения и внутренние условия неудовлетворительны. В свою 
очередь, отрицательные детерминирующие факторы становятся все более 
интенсивными, чем давнее произошло отбытие наказания. В таких случаях, 
стало быть, наказание сколь оно не эффективно заполнило свое предназначение, 
своей цели этим категорично еще не реализовало, ибо состояние, которое 
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образовалось в его итоге, является актуальным и случайным. Постоянное 
сохранение этого ^состояния является функцией целого ряда существующих 
и возникающих факторов. 
— Противоречием, наконец, является и то, что известные до сих пор 
виды наказания создают лишь принудительное положение и чего-то лишают, 
в то время, как в случае дефективных личностей — для их перестройки в поло-
жительном направлении, для преобразования внутренней структуры соверши-
теля преступления — во многих случаях необходимо было бы и что-либо 
дать: а именно то, отсутствие чего вызвало дефективную деградацию лич-
ности (можно излечить растройство желудка исключительно только диетой, 
но язву желудка уже так не излечишь. В этом случае возникает необходимость 
в лекарствах и, возможно, в изменении окружающей обстановки и т.д.). Только 
такие санкциональные меры (институты) могут быть эффективными в широком 
диапазоне, которые обеспечивают условия, необходимые для ликвидации 
недостатков. Эта возможность, в свою очередь, тоже ограничена. 
Всем сказанным я хочу обратить внимание на то, что в эффективности 
системы наказаний имеются ныне еще неустранимые барьеры и поэтому ожи-
дания в этой области могут быть лишь умеренными. В то же время, нет ни-
какого сомнения и в том, что именно основательное исследование изложенных 
в предыдущем противоречий ориентирует в том отношении, каким образом 
необходимо стремиться к некоторому и относительному разрешению противо-
речий. 
Я убежден в том, что систему санкций необходимо разработать в на-
много более дифференцированной форме, чем до сих пор, на базе комбиниро-
ванного применения отдельных институтов, и правосудие должно создать 
такую органическую сопряженность с прочими областями государственной и 
общественной практики, которая обеспечит непрерывность детерминативного 
воздействия и после завершения действия наказаний и мер. 
Направление дальнейшего развития системы наказаний 
В предыдущем в общих чертах уже изложена моя позиция относительно 
направления и сущности дальнейшего развития нашей системы наказаний. 
Констатируется также, что — по моему мнению — дальнейшее развитие 
должно быть направлено на разрешение противоречий, приводящих к огра-
ничению эффективности наказаний. 
Все же по-видимому следует сделать некоторые дальнейшие заключения: 
а) Дальнейшее развитие наказаний и мер воздействия необходимо осу-
ществлять в направлении целесообразности без того, чтобы это противоречило 
требованиям социалистического гуманизма, законности и нанесло бы ущерб 
принципу nulla poena sine crimine. 
б) Недочеты нашей системы наказаний сказываются в аспекте организа-
ционно-воспитательных функций, а именно в этой области можно повысить 
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эффективность санкций. Необходимо расширять, обогащать те элементы систе-
мы санкций, которые состоят не в репрессивном по своему характеру лишении 
прав, а в развитии и исправлении личности, и, далее, — в создании мотивацион-
ных факторов, оказывающих благотворное влияние на удержание от совер-
шения преступлений. Необходимо создать такую интегрированную систему 
наказаний и мер воздействия, которая создаст возможность для комбиниро-
ванного взаимодополняющего их применения. 
в) Интеграция наказаний и мер служит отнюдь не ликвидации сущностных 
особенностей между этими двумя типами институтов, а созданию многогран-
ности и комплексности воздействия, оказываемого на осужденного. 
В системе санкций должно быть отображено, что на переднем плане на-
казаний стоит характеризуемое всеми объективными и субъективными обстоя-
тельствами деяние, вместе со стоящей за ним личностью, в то время, как на 
переднем плане мер стоит личность совершителя с находящимися за ним 
деянием и образом жизни. 
Даже в наиболее мягком наказании должна быть выражена осуждаемость 
деяния и общественное порицание за это деяние по отношению к совершителю. 
С этим должны быть увязаны все те правовые последствия, из-под которых 
осужденный может быть освобожден лишь путем реабилитации. 
В мерах воздействия должно быть выражено (независимо от того, воз-
можно ли его наказание или нет, необходимо ли его наказание, или нет), что 
совершитель преступления нуждается вследствие своей недоразвитости, из-
вращенности или патологичности его личности в принудительной государ-
ственной и общественной опеке, надзоре, руководстве его образом жизни, 
или же необходим медицинский, психологический уход за ним. 
г) Наше уголовное право и в том числе система санкций должны раз-
виваться в том направлении, чтобы уголовное право применялось лишь в таких 
случаях, когда это неизбежно. 
Без того, чтобы предложить воплощение чрезмерной казуистики, мне 
думается, что распоряжения Особенной части, дающие квалификацию пре-
ступных деяний, необходимо было бы сформулировать на таком уровне, ко-
торый позволит реализацию приведенного выше требования. На сегодняшний 
день в законе имеется еще целый ряд таких распоряжений, которые представ-
ляют собой остаток правового фетишизма (фетишизма целостности права). 
Следует принять во внимание, что значительный воздерживающий эффект 
имеют не только уголовноправовые нормы, т.е. их санкции, но и санкции, 
представляемые другими областями права. Наличествуют все основания для 
их укрепления, с тем, чтобы уголовное право освободилось от таких задач, 
которые собственно и не входят в его компетенцию. 
(В аспекте диспозиций и санкций, предусмотренных законом по составу 
преступления, наводит на размышления факт, что в отношении примерно 10% 
совершителей преступных деяний, подлежащих публичному обвинению, осу-
ществленных взрослыми, мотивировано неприменение наказания," а в отноше-
нии примерно 45% — назначение специального наказания ниже минимального 
предела. Все это выражает не мягкость юриспруденческой практики, а служит 
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иллюстрацией того факта, что абстракция закона примерно на 50% не отве-
чает реальному положению вещей). 
д) Дальнейшее развитие системы санкций может произойти в силу не-
обходимости только в согласии со всем уголовным законом. В качестве при-
мера упомяну, что значение мотивов и целей, а равно и образа жизни необхо-
димо было бы оценивать более последовательно, чем до сих пор уже и в рас-
поряжениях Особенной части. 
Признание защиты общества, как цели наказания, могло бы обосновать, 
чтобы не только казуистически — в отношении отдельных преступлений или 
групп преступлений,—но и вообще следовало бы придавать большее значение 
активному выражению сожаления о совершении деяния и раскаяния в случае 
лиц, могущих быть охарактеризованы, как ведущие положительный образ 
жизни. 
е) В случае преднамеренных, умышленных поведений и деяний, совер-
шенных против важнейших социальных ценностей, следовало бы с неизмен-
ной силой реализовать генеральные превентивные установки. 
Методы дальнейшего развития системы наказаний 
а) Нынешняя наша система наказаний и уголовное правосудие характери-
уется преобладанием наказаний в форме лишения свободы. 
Общеизвестен и общепризнан факт, что наказание лишением свободы 
является весьма обоюдоострым оружием. Известны те вредные последствия, 
которые связаны с лишением свободы. 
Обоснованность преобладания наказания лишением свободы доселе 
еще никакими фактами не доказана. Следовательно, может быть правомерным 
сформирование таких новых вариантов, видов наказаний, которые удовлет-
воряют как аспекты генеральной превенции, так и индивидуального удержания 
от деяния, и в то же время лишены тех отрицательных эффектов, которые воз-
никают в результате наказания лишением свободы. При посредстве намного 
более широкой чем до сих пор шкалы наказаний можно создать надлежащий 
переход между лишением свободы и, например, денежным штрафом. 
С такими решениями м ы встречаемся в уголовных кодексах отдельных 
социалистических стран. Советскому праву известна ссылка в качестве основ-
ной меры наказания, высылка, лишение права заниматься определенной дея-
тельностью, запрещение занимать определенные должности, увольнение от 
должности, возложение обязанности загладить причиненный вред, общест-
венное порицание. УК Польши ввел вид наказания под названием ограничения 
свободы. УК Н Р Б применяет и в качестве основного вида наказания назначе-
ние обязательного места жительства, лишение права занимать определенные 
должности, а также высылку за пределы определенной местности. Среди видов 
наказания фигурирует и общественное порицание. 
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УК ЧССР также предусматривает запрещение пребывания в определен-
ной местности, как в качестве основного наказания, так и дополнительной 
меры наказания. 
Подобным образом расширил круг санкций и У К ГДР. 
Я убежден, что дальнейшее развитие системы наказаний под таким углом 
зрения может стать и в условиях Венгрии полезным. 
б) Другим важным средством дальнейшего развития нашей системы 
наказаний может стать формирование широкого круга вариантов мер воз-
действия, не имеющих характер наказания. 
Что касается мер лечебного характера, следует отметить, что возможности 
применения принудительного лечения следовало бы распространить и на тех 
лиц, психическая болезнь или другие психические расстройства которых хотя, 
правда, й не исключают, но ограничивают их вменяемость, и такое патологи-
ческое состояние которых может быть увязано с совершенным преступлением. 
Целый ряд таких примеров можно найти в законодательствах как социалисти-
ческих, так и других государств, имеющих развитую правовую систему. Моти-
вировано было бы уделять больше внимания вопросам лечебной терапии, 
уже и на основе опыта, согласно которому среди совершителей преступлений 
чаще встречаются слабоумные с ограниченной вменяемостью. 
Необходимо было уделить особое внимание при создании нового ко-
декса таким мерам, которые оказывают направляющее действие на образ 
жизни совершителя преступления или создают возможность для надзора 
над их образом жизни; далее, таким мерам, которые имеют своим результа-
том создание патронажных связей между совершителем преступления и об-
ществом или же приводят к созданию такой микросреды, которая усиливает, 
закрепляет и обеспечивает последовательность, непрерывность благоприят-
ного воздействия на совершителя преступления (в случае освобождения от 
наказания укрепляет положительные черты личности совершителя). 
Обоснованным было бы, наконец, использовать и возможности, крою-
щиеся в приостановлении производства дела или же в уже введенном и при-
меняющемся институте, предусматривающем предоставление несовершен-
нолетним некоторого срока «на пробу», совмещая эту меру с другими уста-
новленными мерами. 
в) Особого внимания заслуживает, с точки зрения дальнейшего развития 
нашей системы наказаний, вопрос возложения трудовой обязанности на опре-
деленном месте работы. 
Наше право включает возложение таких обязанностей в исправительно-
трудовые работы, как вид наказаний, в результате чего вместо нормальных 
трудовых отношений возникают трудовые отношения, являющиеся мерой 
наказания, и в содержание наказания входит и денежный штраф. В настоящее 
время, стало быть, в нашем праве, а также в правотворчестве других социалис-
тических стран трудовая повинность приобретает характер наказания. 
В кругах венгерских юристов тоже имеют место оговорки и критические 
замечания в связи с этим видом наказаний. Многие оспаривают действенность 
этого вида наказаний и многие отмечают и трудности в связи с его исполнени-
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ем. Без того, чтобы согласиться с этими доводами или же оспаривать их со-
стоятельность, я тоже (в другом приближении) полагаю, что вопрос исправи-
тельнотрудовых работ, как вида наказания, должен быть пересмотрен. 
Считаю в принципе неправильным, чтобы в нашем обществе труд был 
наказанием, чтобы обязанность исполнения работы порождала правовые 
отношения в виде исполнения наказаний. 
Обязание трудиться в определенном месте работы может приобрести 
чрезвычайно большое значение в системе санкций в качестве дополнительной 
меры. Положительные черты такой меры вряд ли оспоримы. 
Во всех таких случаях, когда либо окружение совершителя преступления 
не соответствует требованиям, либо же вовсе отсутствует какое-либо окру-
жение, к которому он мог бы привязаться, или же его отношение к труду остав-
ляет желать лучшего, возложение обязанности работать, как дополнитель-
ная мера наказания, может сыграть чрезвычайно действенную роль в удержа-
нии от совершения преступления, в ресоциализации или же в создании положи-
тельных условий. Применение такой дополнительной меры может быть обос-
нованным как после отбытия лишения свободы, так и в совокупности с на-
казаниями, не связанными с лишением свободы, равно как и в таких случаях, 
когда применение наказания отпадает и совершитель получает только преду-
преждение (порицание) или же производство дела приостанавливается. По 
моему мнению обязание к труду должно осуществляться в рамках нормаль-
ных трудовых отношений и безо всяких невыгодных трудово-правовых пос-
ледствий. Положительный эффект может быть достигнут именно благодаря 
тому, что перед осужденным, обязанным к труду, открывается перспектива 
для достижения успеха в обществе, он будет заинтересован в том, чтобы раз-
вернуть все свои способности, повысить свою профессиональную квалифи-
кацию, добиться выдающихся трудовых результатов. 
г) В заключение считаю обоснованным создание соответствующих осо-
бых санкций, принуждающих к таким мерам, которые будут способствовать 
формированию личности и образа жизни совершителя в благоприятном на-
правлении. Приведу в качестве примера случай, когда шведский Уголовный 
Кодекс на случай несоблюдения обязанностей, связанных с мерами воспита-
тельного характера, предусматривает градированную по тяжести серию санк-
ций и, стало быть, относительно нарушения обязательств, связанных с такими 
мероприятиями, закон не предписывает в обязательном порядке, (уже и для 
первого случая) применение санкций, связанных с лишением свободы а при-
меняет относительно таких случаев и денежный штраф или же другие меры. 
Повышение эффективности системы наказаний и гуманность 
В современной буржуазной литературе многие высказывают такие взгля-
ды, согласно которым выдвижение на первый план аспекта целесообразности 
и усиление эффективности наказаний находятся якобы в противоречии, и что 
повышение эффективности происходит, мол, в ущерб гуманности. 
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На мой взгляд о таких противоречиях в условиях социалистического об-
щества не может быть никакой речи и углубление гуманности находится в 
прямой положительной связи с эффективностью санкций. 
В нашем обществе гуманность системы санкций находит свое проявле-
ние в том, что оно принуждает совершителя преступления к такому поведению, 
такому образу жизни, который соответствует как его интересам, так и интере-
сам общества. С этой точки зрения не имеет никакого значения то обсто-
ятельство, какие гражданские права (права свободы) затрагиваются или 
ограничиваются, если применяемое принуждение не унижает человеческого 
достоинства, не ущербляет его биологической, физиологической и личной 
целостности, а напротив — категорично способствует их развитию в благоп-
риятном направлении. Вновь приобщить к обществу и убедить в необходи-
мости соблюдения правил человеческого общежития, норм поведения в об-
ществе, можно лишь того, чья человеческая тотальность была сохранена или 
как раз восстановлена примененной санкцией. 
Свойство социалистического общества состоит в том, что оно всех своих 
членов — в соответствии со способностями каждого — вовлекает к участию 
в строительстве социалистического общества. В результате этого свойства 
и образуется совпадение между требованиями гуманности и целесообраз-
ностью применения санкций. Эффективность (целесообразность) санкций 
может усиливаться до тех пор, пока они не вступят в противоречие с гуман-
ностью, ибо в последнем случае санкции оказываются бесцельными с точки 
зрения социалистического общества. 
Такие противоречия могут возникнуть во многих отношениях (например 
— в отношении приговора к смертной казни или же лишения свободы на не-
ограниченный или на необоснованно продолжительный срок). На этот раз я 
затрону — в общих чертах — лишь такой круг вопросов, которые во всем мире 
занимают науку права и правотворчество, и которые приобретают все боль-
шую актуальность именно в эпоху научно-технической революции. 
Этот круг вопросов сопряжен с обезвреживанием преступников, при-
знанных особенно опасными (либо на основе своих индивидуальных деяний, 
либо по образу жизни). Соотношение таких особоопасных лиц в общем объёме 
преступности невелико, однако, с точки зрения обеспечения общественного 
порядка и безопасности, или же с точки зрения защиты наиболее ценных об-
щественных достояний, это такая прослойка, которая требует к себе несом-
ненно наибольшего внимания. 
. Здесь я остановлюсь только на одном аспекте этой проблемы, а именно 
на способе обезвреживания преступников, который по мнению некоторых 
является наиболее целесообразным путем для повышения эффективности мер, 
применяемых по отношению к упомянутой прослойке. Этот предлагаемый 
ими путь представляет собой такое биологическое—физиологическое вме-
шательство, которое вызывает существенное изменение человека как физи-
ческого существа, и как личности, оказывая в результате этого влияние на 
физиологические—биологические способности человека, на основные функции 
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человеческого организма и, в результате изменения консистенции личности, 
на его связь с обществом. 
Известно, что в отдельных странах кастрация и стерилизация стали лега-
лизированными в законе мерами; известны такие операции, которые оказы-
вают влияние не деятельность мозговых центров (так например — исключе-
ние агрессивности из мозговых центров путем удаления долек мозга). В Швей-
царии в отношении лиц, совершивших сексуальные преступления, проводятся 
эксперименты по лечению некоторыми гормонами и проч. С другой стороны, 
известны все более широкие возможности биологии в области фенокопии, 
т.е. вмешательства с помощью медикаментов или другим путем, которое 
может восполнить биологические недостатки, приведшие к формированию 
абнормальной личности. Известны далее такие превентивно-профилактические 
методы, которые позволяют уже у грудных детей предупредить нарушения 
обмена веществ, порождающих слабоумие. 
Этими примерами мне хотелось показать, что возможности биологичес-
кого-физиологического вмешательства перспективно чрезвычайно широки, 
и что эти возможности действуют в двух направлениях. Одним из направлений 
является ущербление биологической и физиологической целостности, чтобы 
обезвреживать, а другим — превентивное или постериальное устранение биоло-
гических и физиологических недостатков путем искусственного восполнения, 
то есть создание или же восстановление целостности (тотальности). 
Я убежден, что в отношении биологического—физиологического вмеша-
тельства социалистическое уголовное право может придерживаться лишь 
той позиции, согласно которой любое вмешательство терапевтического ха-
рактера может быть применено в качестве принудительной меры до тех пор, 
пока оно подпадает под понятие лечения, и до тех пор, пока оно служит делу 
восстановления целостности организма, человеческой личности. Не допус-
кается такое вмешательство, которое способствовало бы обезвреживанию 
таким образом, что лишало бы человека в любом отношении его способнос-
тей, исключало бы осуществление им некоторых элементарных биологических 
и физиологических функций, вызвало бы непреходящие дефекты в его физи-
ческом организме или же личности. 
Право должно стимулировать науки, занимающиеся человеком, к раз-
витию в таком направлении, в котором дефекты, нарушения корректируются 
и восполняются без нарушения человеческой целостности (тотальности). 
Сказанное mutatis mutandis приложимо и к правовым средствам обез-
вреживания, т.е. конкретно и к лишению свободы. Необходимо избегать лише-
ния свободы на такой срок или приведение в исполнение способом, приводя-
щим к деградации человеческой личности (причиняя необратимые нагруже-
ния). Лишение свободы, сопряженное с такими последствиями, делает не-
возможным или же в чрезвычайной мере затрудняет приобщение осужденного 
к обществу. 
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Les problèmes de principe du développement de notre régime 
pénitentiaire 
A . F O N Y Ó 
A cause d e s ac te s m e n a c é s d e p u n i t i o n le rég ime péni tent ia ire est un ordre uni ta ire intégré 
d e s c o n s é q u e n c e s j u r i d i q u e s (pe ines et mesures ) a p p l i q u é e s par la jus t i ce pénale et d é t e r m i n é par 
le but c o m m u n . 
L' intégrat ion des pe ines et des mesures n e d o i t pas servir à la l iquidat ion d e s part iculari tés 
d e f o n d exis tant e n t r e ce s d e u x types d ' ins t i tut ion , m a i s bien à la c r é a t i o n d'une i n f l u e n c e multi la-
térale et c o m p l e x e à exercer sur le c o n d a m n é . La pe ine doit ê tre b a s é e sur l 'acte caractér i sé par 
les c i rcons tances objec t ives et subject ives de la perpétrat ion , en t e n a n t c o m p t e de la personnal i t é 
et du train de vie d e l 'auteur; les mesures c e p e n d a n t do ivent ê tre f o n d é e s sur la p e r s o n n a l i t é et le 
train de vie dév iant de l 'auteur, en tenant c o m p t e de l 'acte c o m m i s . La peine d o i t expr imer le 
r eproche moral d e la soc ié té , a lors q u e les m e s u r e s do ivent refléter le fait qu'en c o n s é q u e n c e de 
la d é f o r m a t i o n o u d e l'état s o u s - d é v e l o p p é o u p a t h o l o g i q u e de sa personnal i té l ' au teur — sans 
égard à ce q u e sa c o n d a m n a t i o n est nécessa ire o u n o n — doi t ê tre s o u m i s , m ê m e par contra inte , 
à u n e survei l lance, u n e d irect ion o u à des so ins , o u b ien doit subir u n tra i tement m é d i c a l o u psycho-
l o g i q u e . 
Il est jus t i f i é d e per fec t ionner les pe ines e t les mesures d a n s la direction d e l 'uti l i té pour 
évi ter qu'e l les s o i e n t e n c o n t r a d i c t i o n avec les e x i g e n c e s de l ' h u m a n i s m e et de la l éga l i t é socialis-
tes et portent a t t e in te a u pr inc ipe «nulla poena sine criminel. 
Les i m p e r f e c t i o n s du r é g i m e péni tenta ire p e u v e n t être m i s e s en év idence s o u s le rapport 
d e la f o n c t i o n organisatr ice -éducatr ice , c 'est d o n c d a n s cette d i rec t ion que do i t ê t r e a u g m e n t é e 
l 'e f f icaci té des c o n s é q u e n c e s jur id iques . 
Le d é v e l o p p e m e n t d u s y s t è m e des s a n c t i o n s ne peut nécessa irement a v o i r l ieu qu'en 
h a r m o n i e avec l ' e n s e m b l e de la lo i pénale . 
La jus t i ce d o i t créer une c o n n e x i o n o r g a n i q u e avec les au tres d o m a i n e s d e la pratique 
é ta t i co - soc ia l e p o u r rendre p o s s i b l e la c o n t i n u i t é d e l ' inf luence d é t e r m i n a n t e m ê m e a p r è s l 'accom-
pl i s sement de l ' exécut ion des pe ines et des mesures . 
Prinzipielle Fragen der Weiterentwicklung unseres Strafsystems 
A . F O N Y Ó 
D a s S t r a f s y s t e m stellt , in fo lge der mit S tra fe bedrohten H a n d l u n g e n , e ine e inhei t l i che , 
integrierte O r d n u n g der durch die Strafrechtspf lege a n g e w a n d t e n R e c h t s f o l g e n (S tra fen und Maß-
n a h m e n ) dar, d ie d u r c h das g e m e i n s a m e Ziel b e s t i m m t ist. 
D i e In tegrat ion der Strafen und M a ß n a h m e n sol l nicht zur A u f h e b u n g der W e s e n s m e r k -
m a l e dieser be iden Ins t i tu t ionen , s o n d e r n zur S c h a f f u n g einer mehrse i t igen und k o m p l e x e n Ein-
w i r k u n g auf die Verurte i l ten d ienen . D i e Strafen m ü s s e n sich, unter Berücks icht igung der Persön-
l ichkeit und L e b e n s w e i s e des Täters , e ine durch d i e objekt iven u n d subjektiven U m s t ä n d e der 
B e g e h u n g charakter is ierten H a n d l u n g gründen . D i e M a ß n a h m e so l l dagegen , bei B e a c h t u n g der 
b e g a n g e n e n H a n d l u n g , auf der dev i ierenden Persön l i chke i t und L e b e n w e i s e des T ä t e r s beruhen. 
In der Strafe m u ß d ie soz ia l e Verwerf l ichkei t und Vorwer fbarke i t der Tat z u m A u s d r u c k k o m m e n , 
in der M a ß n a h m e j e d o c h die T a t s a c h e , d a ß der T ä t e r — gle ich o b se ine Bes trafung n o t w e n d i g 
( m ö g l i c h ) ist o d e r n icht — w e g e n seiner u n e n t w i c k e l t e n , d e f o r m i e r t e n oder p a t h o l o g i s c h e n Per-
sönl ichke i t auf e i n e d u r c h Z w a n g d u r c h z u f ü h r e n d e Aufs i cht , L e i t u n g und Pflege a n g e w i e s e n ist, 
o d e r einer ärzt l ichen b z w . p s y c h o l o g i s c h e n B e h a n d l u n g benöt ige . 
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Es ist begründet , d ie Strafen u n d M a ß n a h m e n in d ie R i c h t u n g der Z w e c k m ä ß i g k e i t in 
e iner Weise we i terzuentwicke ln , z u f o l g e der s ie mit den F o r d e r u n g e n der soz ia l i s t i schen H u m a n i t ä t 
u n d Gesetz l ichkei t nicht in Widerspruch geraten, das Prinzip d e s »nulla poena sine criminel nicht 
e inschränken . 
D i e Mänge l des S tra f sys tems lassen s ich auf d e m G e b i e t der organisator ischen-erz ieheri -
s chen F u n k t i o n n a c h w e i s e n , die Effekt iv i tät der R e c h t s f o l g e n m u ß a lso in dieser Bez iehung 
e r h ö h t werden. 
D i e Wei t erentwick lung des S y s t e m s der Sankt ionen k a n n n o t w e n d i g e r w e i s e nur im Ein-
k l a n g mit d e m g a n z e n Strafgesetz er fo lgen . 
Zwischen der Recht sp f l ege u n d anderen Gebie ten der s taat l i ch-gese l l schaf t l i chen Praxis 
m u ß ein organischer Z u s a m m e n h a n g ent s tehen , um die K o n t i n u i t ä t der de terminierenden Ein-
w i r k u n g auch nach der B e e n d i g u n g der Vol l s treckung der S t r a f e n und M a ß n a h m e n sichern zu 
k ö n n e n . 
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Historically socialist codification was born with the political and e c o n o m i c consolidation of 
the socialist revolution. Several manifestat ions of the socialist revolution have expressly indicated 
the choice of the path of codification. T h e timeliness of codif ication to the prejudice of judge-made 
law was, however, given only by the consol idation of the revolution, in the Soviet U n i o n by the in-
troduction of the N e w Economic Policy. In legislation the demand for legality w a s met by codifica-
tion, in the application of law by the deve lopment of a uniform supervision by the institution of the 
procurator. 
Earlier Russian attempts at codification had little to say in Soviet codif ication. On the 
other hand in the popular democracies it was exactly their past experiences in codif ication which 
permitted the introduction of codes with a phase shift, by stages. In these countries , owing to the 
gradualness of their socialist transformation, no such legal vacuum opened as w o u l d have insisted 
on its being c losed at short notice. On the other hand what operated towards codif icat ion, and e v e n 
urged it, was the circumstance that in several popular democratic countries codif ication had to 
perform other functions, such as e . g . the accomplishment of some demands of bourgeois revolu-
tion, the national unification of law, or the institutionalization of the means of law in its European 
sense. This circumstance presents the funct ions of codif icat ion in a peculiar co lour ing and also its 
intertwining with political and e c o n o m i c consolidation in various popular democrac ies of Asia. 
The specific type-creating sign of socialist codif icat ion may be discovered in the vistas of 
re-codification. This means that socialist codification d o e s not strive for its o w n perpetuation. 
Since the legality presupposes not only the creation of a given state of affairs, but also the preser-
vation of it, to meet this condition socialist codification from the outset c o m e s into being on the 
understanding of its own antiquation, the need for its o w n periodic supersedure. This for its part 
presupposes yet another new e lement not only in the technique of socialist codif icat ion, but also in 
the socialist concept of the p h e n o m e n o n of codification itself. 
Actually codification has, in the countries of socialism, established itself as an 
almost unanimously accepted notion, valued as highly desirable. In the majority of 
the socialist societies codification has become one of the processes underlying the 
evolution of law: it is an ever reviving key issue. The socialist theory of law, which 
conceives the law itself as a form (i. e. the expression of other, more contentual rela-
tions), guarantees for the code a preferred place in the series of legal objectivations. 
Socialist law displays the code as the most developed, most adequate and most typi-
cal manifestation of the law. 
In the for the Marxist apprehension of the phenomenon of law determining 
concatenation where as last and decisive determinant we find the social and 
economic relations, as their expression the legal contents, and as their envelop the 
unwritten and written forms of law, the code, with a multiplicity of transmission, will 
yet eventually form a many times determined social phenomenon. The code, some-
Acla 
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how in adequacy with its determinants, constitutes a phenomenon which gives ex-
pression to the trend of movement and regularities of these determinants. In this way 
even in a socialist society the problem of codification is of necessity something more 
than the merely technical question of the objectivation of the law. Codification is 
therefore not something neutral, or socially indifferent: it somehow participates of 
the social nature of the law. Therefore socialist theory of law considers codification a 
function of socialist law and the social role played by it, and at the same time one of its 
active components. Confronted by all the forces of society, the social needs and de-
sires cooperating in the creation and evolution of socialist law, the socialist theory of 
law presents codification as the most adequate, almost indispensable expression of 
the law of a consolidated socialist society. This it does on a dual consideration. First, 
it sets out from the thesis that only a law embodied by a series of codes can guarantee 
the high degree of uniformity and standardization, i.e. the establishment of a system 
of exigencies satisfying the socialist rule of law. Secondly, it recognizes that the form 
of codes is on the highest degree suitable for the advancement of a practical know-
ledge of the law and for its appropriation on a truly all-social scale.1 Hence under 
socialist conditions the need for codification relies on both the directedness of 
socialist law towards a definite goal and the appropriateness of the systematic nature 
implied by the code form for pushing the law towards this goal. 
Still when it comes to assess the self-evidence with which soon after the Oc-
tober Socialist Revolution the Soviet Union, and at a later phase the countries en-
tering the path to socialism, have chosen the codified form attention may have to be 
called forth to the instrumentality of other factors, factors perhaps of a more compo-
site character. As a matter of fact it appears as if not only the future but also the past 
may have a determining influence. This may be said of both the past which being 
moulded in the history of a nation eventually develops to a national heritage, and 
perhaps the past viewed from the outside and from a distance, which ultimately will 
be appraised merely as a basis for comparison or an experience to be adopted or re-
jected at option. Beyond these the past may conceal facts directly spreading over to 
the present without any transition, which call for prompt action and response, with an 
imperative ignoring any alternatives. 
1. The birth of socialist codification in the Soviet Union 
The revolutionary feat embodied by the triggering off of the October Socialist 
Revolution was, as is known, preceded by a period of powerful theoretical and prac-
tical, ideological and organizatory work. In the concrete analysing work, which Lenin 
1
 Cf. e . g . SZABÓ, I.: Les problèmes de la codification à la lumière des expériences acquises dans les 
conditions actuelles. In: E t u d e s juridiques pour le s ixième Congrès International de Dro i t comparé. 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1 9 6 2 . pr> iS et seq. 
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and his collaborators completed, however, only a very modest place had been as-
signed to problems of the law. As a matter of fact in the preparatory stage of the re-
volution Lenin concentrated all his efforts on questions vital for the success of the 
revolution. And after the seizure of power he was in the first place engaged by the 
fundamental questions of the establishment of a new state apparatus; the problems 
of the law and the legal system emerged in their most general relations only. 
As a revolutionary, as fundamentally a political personality Lenin considered 
practice and its change the primary objective. His work was overwhelmingly ab-
sorbed by the tasks of the revolution, by the discharge of concrete duties of the mo-
ment. Lenin was capable of appraising theory and practice as the component parts of 
a totality. This spirit found its expression in the extremely delicate equilibrium con-
tinually in a state of flux and rebirth, which in the Leninist strategy came into being 
continually amidst conscientious provident planning on the one hand, and reliance 
on concrete experiences and improvisation dependent on the facts of a spontaneous 
evolution, on the other.2 
It is exactly the neglect of this totality which may give birth to polarizing, dis-
torting opinions which represent the Leninist work as the series of improvisations, or, 
the other way round, as the mere reflection of the force of external circumstances. 
Practically the historical core which may lead to such antagonistic valuations though 
admitting of similar conclusions, was hidden in Soviet evolution itself. As a matter of 
fact after the seizure of power Soviet evolution did not, and could not even, follow a 
straight line. The end of the world war, the intervention, in domestic development 
the many times composite problem of political and economic dénouement threw out 
the question of "wither on" on several occasions and in a number of forms. In the 
context of bringing the revolution to a final victory the technical questions of the law 
did in no way appear at that time as being of decisive significance. As a premonition 
of future developments these questions gave a taste of their significance, still for the 
present they were untimely. 
Given the knowledge of the position taken by Lenin himself and the circum-
stances of the revolution, the question may be asked, whether and to what extent we 
may accept the interpretations which formulated the abolition of the old law and the 
reliance on the law-making practice of the new revolutionary tribunals as the aban-
donment of the soil and path of the written law, and as the choice of a possible law 
modernization declining the assistance of the conscious, prepared, planned creation 
of a generally valid law. As a matter of fact according to this concept the general staff 
of the revolution had given up the building up of a legal system by way of codification 
and entrusted this work to the mass of ad hoc experimentations implied by re-
volutionary jurisdiction directed merely by policy-making generalities. And the 
method was abandoned only about five years later, under the pressure coming from 
2
 Leninist thinking is "the m e t h o d of conscious experimentat ion in circumstances whose regular-
ity we do not yet k n o w sufficiently". LUKÁCS, GY.: Lenin. Budapest, M a g v e t ő , 1970. p. 220 . 
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abroad, and in a situation when economy was between the devil and the deep sea, at a 
time when with the advent of the New Economic Policy the influx of foreign capitals, 
the need for the resumption of commercial relations pressed the Soviet government 
to waive the earlier policy and create a fixed law organized into a system.3 The put-
ting the question is not yet quite unjustified: undoubtedly it contains the elements of 
truth. At the same time it seems to be nevertheless misleading, as it valued exigencies 
recognized as tactical as strategic ones, and conceived them on the whole as iden-
tified with the trend of socialist construction. 
If we now proceed to studying the changes in the role assigned to the law in 
carrying the revolution to its conclusion, and so also the logic of these changes from 
closer quarters, we shall come to the following results. 
Partly it remains a fact that hardly a month after the victory of the revolution 
the old law was abrogated (on November 24, 1917), the judges were warned to ad-
minister justice in conformity with their revolutionary legal consciousness. Recourse 
to the old law as guidance was subordinated to the revolutionary consciousness of 
law, and to the minimum programme of the parties participating in the power. By this 
the courts of law were made free to administer justice in an informal way, over-
whelmingly dictated by revolutionary expediency. The revolutionary judicature 
went on within this framework until even the occasional recourse to the old law was 
conflicting with the spirit of the revolutionary dictatorship and in about a year (on 
November 30, 1918) the mere invoking of Tsarist laws or decisions was formally 
prohibited. 
As a matter of fact any formal reliance on, or adherence to, preconceived ideas 
was considered alien to the spirit of the revolution, or hampering its advancement. 
The revolution could not be carried to its final success unless the masses of the people 
had been mobilized, spurred on the spontaneous activity, i.e. society had been im-
bued with a certain dynamism. In this strung up condition the revolution could re-
cognize determination, consciousness of purpose only. 
It was for this reason that the law became, and even had to become, the direct 
tool and even embodiment of politics. I.e. for captivating the people, to mobilize it 
and guide it, as the immediate function of politics, recourse was had to the means af-
forded by the law, whereas in the legal function of the revolutionary administration 
of justice purely political considerations prevailed. This wholly atypical role accepted 
by the law could be explained by the instability the revolutionary struggle had in-
troduced into social evolution. And these exigencies could not be met unless by a 
revolutionary legislation directly rooted in social motion and carrying specific signs 
of form and contents, dissolving normatively the generality of the central idea in local 
particularities and individualities.4 
3
 B e f o r e all see HAZARD, J . N . : Modernization and codification. R e v u e roumaine des Sc iences 
sociales: Série de Sciences juridiques, 1 / 1 9 6 8 . pp. 6 4 - 6 6 . 
4
 Cf . VARGA, CS.: Lenin és a forradalmi jogalkotás (Lenin and the revolutionary legislation). 
Allam - é s Jogtudomány, 1 /1970 . pp. 4 5 et seq. 
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Hence in this initiative defined by the goal to be achieved rather than by the 
means to be resorted to for its achievement, so characteristic of the revolutionary 
practice of the Soviets and revolutionary tribunals creating the law while applying it, 
we may in fact discover the criteria of the development of law through judicial prac-
tice. This development took place, however, not only in a way tolerated by the new 
state power, or even stimulated by it, but in a way guided by it in the form of in-
fluencing it by a flood of decrees of a peculiar generality. Therefore the par-
ticularities born of the independence of the local enforcement of law as its outcome, 
did not raise the local to a state of universality, or bring about the neglect of the cen-
tral will. The rebirth of the central generality in the local individuality, the sum-
ming-up of the individuality reflecting the general while creating it, led to a synthesis 
of the central and the local (adequate to the conditions of the revolution), i. e. to par-
ticular realization indicating the seeking of ways and means, yet not a particularism 
going astray. 
The position Lenin took in the choice of the non-codified form of the initial law 
development was not of a doctrinaire. He did not value anything indispensable for 
the establishment of the new order as the exigency of the order itself. He avoided to 
turn anything temporary into a principle. In an early phase of the revolutionary 
transformation (in July 1918) he clearly drew this line, exactly concerning the build-
ing up of a legal system.5 This is a pregnant, still by no means the only manifestation 
of the directives of Lenin which for the methods to be followed distinguished be-
tween the phase of revolution and that of consolidation. 
On the other hand we have to accept it as a fact that although the temporary 
exigencies of the revolutionary law-making precluded the raising of the problem of 
legal development as one of codification, in principle it did not for a moment pre-
clude the bringing up of its question. Moreover, as Lenin too emphasized, the ex-
ploitation of local spontaneity for unfolding revolutionary initiative or for ac-
cumulating experince, in the last resort paved the path to codification, to the discov-
ery of the definitive form of its realization.6 Beyond this also practical acts suggested 
that the idea of codification was merely untimely, but not alien to revolutionary 
ideas. After a month and a half following upon the seizure of power a new divorce act 
was enacted, and marriage was emancipated from the rule of the Eastern Church and 
turned into a civic matter (on December 16,1917). On the following day these texts 
were cast into the form of a code and this code of family law was the first comprehen-
sive piece of a legislative act in a code form of the Russian Federation (December 17, 
1917). A year later, by incorporating an interim enactment, the Labour Code was 
promulgated on December 10, 1918, then within a few days a codificational de-
partment was organized in the People's Commissariat for Justice of the Russian 
5
 "We have not as yet created anyth ing definitive, w e d o not as yet know a socialism which in 
paragraphs could be p igeonholed. " Л Е Н И Н , В . И . : Соч. , Т о м 27. М о с к в а , 1950 . (LENIN, V . l . : 
Works . Moscow, 1950 , vol . XXVII . ) p. 4 7 4 . 
6
 LENIN: op .c i t . vol . XXIX, pp. 1 8 8 - 1 8 9 . 
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Federation for compiling "the complete collection of the effective laws of the Rus-
sian Revolution".7 The transient antagonism between the desirability of codification 
as a point of principle and its untimeliness as a point of actual practice was given ex-
pression incidentally also in the literature of the theory of law, by expressing that the 
socialist revolution had by far not dismissed the idea of codification, only the transla-
tion of this idea into reality had to be postponed.8 
From sources available it is not possible to retrace with accuracy to what extent 
the hope for a near withering away of the State, the intellectual prognostication of the 
more or less direct transition to the Communist society on the termination of the 
Civil War influenced the formation of Soviet political and legal ideology. In any case 
it should be remembered that in the middle of 1919, when the repressive forces 
called to live by the young Soviet State were stamped by part of the ideologists as 
creations only of the Civil War, the same ideologists wanted to discover in the law a 
semi-law, and though accepting it as codified in its basic principles they nevertheless 
did not imagine it as being exhaustively of a written form. This was given expression 
by the statement which defined the new law as conglomeration of legislation and 
law-application, only partially reducible to a previously fixed statutelike text. Ac-
cordingly "during this era when the old society is being destroyed and the new society 
is being upbuilded, the popular courts have a gigantic task to perform.. . Thé laws of 
the bourgeois landlord system have been annulled; but the laws of the proletarian 
State have as yet merely been outlined, and will never be committed to paper in their 
entirety. The workers do not intend to perpetuate their dominion, and they therefore 
have no need for endless tomes of written laws. When they have expressed their will 
in one of the fundamental decrees, they can leave the interpretation and application 
of these decrees, as far as practical details are concerned, to the popular courts in 
which the judges are elected by the workers. The only important matter is that the 
decisions of these courts shall bear witness of the complete breach with the customs 
and the ideology of the bourgeois system; that the people's judges shall decide the 
cases which come before them in accordance with the dictates of proletarian ideol-
ogy, and not in accordance with those of bourgeois ideology."9 It was somewhat 
paradoxical that typically leftist manifestations, which in their ultimate objective did 
not reject the strategy laid down by Lenin, but having been influenced by the demand 
7
 О п л а н е Н а р к о м ю с т а , С У Р С Ф С Р , 12/1918, ст. 171. ( O n the plan of the People's 
Commissariat of Justice. In: Col lec t ion of decrees of the Russian Socialist Federative Sov ie t Republic, 
1 9 1 8 / 1 2 , Article 171. ) 
8
 In 1918, in an article written on the anniversary of the Revo lut ion Stutchka wrote the following: 
"Es ist die Zei t gekommen, zur Kodifikation zu schreiten, zu einer Zusammenfassung des ganzen pro-
letarischen Rechts der Übergangsperiode in e inem systematischen g e o r d n e t e n G e s e t z b u c h e . . . A b e r wird 
es uns gelingen, ein solches Gesetzbuch in den nächsten Monaten zusammenzustel len, und wenn es 
gelingt, so fragt es sich, für wie lange es Gesetzeskraft behält. D e n n w e n n wir das Buch der Dekrete 
durchblättern, so überzeugen wir uns, wie unbeständig und veränderlich v o n der Revolution geschaffene 
Institutionen und Rechtssätze sind." Quoted from STUTCHKA, P. Y.: Das Problem des Klassenrechts und 
der Klassenjustiz. Hamburg, H o y m , 1922. pp. 3 8 - 3 9 . 
9
 BUKHARIN, N. - PREOBRAZHENSKY, E.: The ABC of communism. Ed. by E . H . Carr, Har-
mondsworth, Penguin, 1969. pp. 2 7 3 - 2 7 4 . 
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for the immediate introduction of Communism, in their methods in by no means un-
essential points often sharply departed from him, in the last resort provided argu-
ments for the unambiguous choice of the path to codification. As a matter of fact they 
grasped the social character of law, at least partially, in its being popular summing up 
of basic legal principles. And to demand it as a goal was almost synonym to demand 
codification. Even if not an identity of ideas, so at least a structural relationship was 
in any event reflected by the promulgation of the Guiding Principles of Criminal Law 
shortly after the formulation of these ideas (on December 22,1919). These were es-
sentially principles of criminal policy, still promulgated in a form reminding of a 
code. 
Thus under the conditions of the Soviet socialist revolution the judicial and 
codificational development of law confronted each other even if not as uniform en-
tities, still not as potentialities mutually excluding or denying each other. They acted 
as practical methods which corresponded to the various phases and states of the so-
cial evolution. Hence the function of judge-made law and codification was to be, al-
ternately, the preparation and accomplishment of each other. Consequently in a 
given phase of social evolution one by one they may become equally exclusively 
adequate forms. 
The economic crisis of war communism and the end of emergency were fol-
lowed by the period of the New Economic Policy, which brought about compromises 
in the political development. One of the extremely significant component of this 
policy decisively concentrating on domestic development and its marshalling to a 
new line was the liquidation of the international political and economic isolation of 
Soviet Russia. One of the events of this breaking of isolation was the revival of 
foreign trade and the promotion of the influx of foreign capitals. While the pre-
paratory stage of this new policy it was the British Premier Lloyd-George who at the 
Geneva conference made the statement that the creation of a known system of legal 
norms was needed for the resumption of economic relations by Soviet Russia with 
the western powers. This event of which also the Commissar of Justice of the Russian 
Federation reported10 must as a matter of course be valued as a weighty argument, 
however, not as a circumstance which operated against domestic evolution, or forc-
ing this to a change of trend. 
The New Economic Policy was the product of an extended period of planning 
and here and during the stretch of time absorbed by transition the problems of legal 
consolidation, too, demanded a place in the sun. Before all this was indicated by the 
very definite shifting of stress from the law-making more and more forcibly to the 
enforcement of law. By this the law hitherto overwhelmingly applied as a political 
means was presented more and more in its specific reality, as legal objectivation dis-
1 0
 К У Р С К И Й , Д . И . : И з б р а н н ы е с т а т ь и и р е ч и . М о с к в а , Ю р и д и ч е с к о е и з д а -
т е л ь с т в о , 1948. (KURSKIY, D . I . : Selected articles and speeches . Moscow,Yuridi tcheskoe Izdatelstvo, 
1948. ) p. 71 . 
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tinguished from the political one. It was in this direction the attitude pointed which 
valued the efforts for the introduction of the New Economic Policy also as a legisla-
tive task, as an attempt directed towards the legal consolidation, i.e. its stabilization 
and codification.11 It was in this direction the determinedness pointed by which Le-
nin did away with the variability implied in the particular applications of revolu-
tionary legislation, and placed the unconditional priority on the demand for a uni-
form rule of law. And it was in this direction the predilection pointed by which Lenin 
in 1922 repeatedly embraced the question of codification in an advisory or ad-
monitory manner, or in a manner pressing or calling to account. It is worth while to 
remember that even Kurskii himself valued as decisive the exigency of internal and 
economic politics that the law in a stabilized form, built up as a system and enforced 
by being adjusted to uniformly objectivated standards promoted the unfolding of 
economic initiative, the consolidation of interest in production and in this way the 
laying of the economic foundation for the socialist construction.12 
Hence the wave of codification, which had set in with the New Economic Pol-
icy, offered a reply to the questions conceived in the womb of the revolutionary de-
velopment of law. Still at the same time this codification became the undoing, dialec-
tic negation of what constituted the law of the revolution in its function and in its 
technical and methodological formation. This accentuated formal change-over at the 
same time manifested itself also in the evolution of the idea of codification. As a 
matter of fact in the texture of the economic and legal mobility of war communism 
the idea of codification turned up as the ideal appearance of a law conceived as di-
rectly political, as the potentiality of the direct popularization of law, whose veritable 
force was before all given by the condensation of the whole body of law into a short 
volume rather than the factor of the unity of law and legal security.13 At the same 
time the New Economic Policy thrust into prominence the classical form of codifica-
tion which came close to the traditional forms established in Europe, and it was ex-
actly owing to this feature that the codification stood the test when it came to advance 
the wanted economic compromises, social and political stabilization. 
For our part therefore we accept as decisive of the birth of Soviet socialist 
codification the moment of transition from the revolutionary phase to the phase of 
consolidation, the appearance of a demand on the part of society and economy for 
establishing a legal system. This process was indicated by the circumstance that in the 
twenties the problem of legality became the key one of Soviet development: it was 
11
 During the preparatory stage of the N e w E c o n o m i c Policy (in October 1921) Lenin already 
emphas ized that "there is need for the confirmation, systematizat ion and summing up of these decrees, 
and as far as I am able to judge it, this n e e d is already greatly felt". LENIN: op. cit. vol. X X X I I I , p. 59. B e -
cause as he said a year later "the whole work of the g o v e r n m e n t . . . is directed to consolidating what we call 
N e w Economic Policy in a legislative form to the greatest possible degree and by this cut off any possible 
departure from it". LENIN: op.cit . vol. X X X I I I , p. 352 . 
1 2
 KURSKIY: op . cit. pp. 71 et seq. H e therefore emphas ized that "we have n e e d for a firm system 
o f norms elaborated to an adequate depth in order that w e might not only speak of socialist legality, but 
a l so in fact introduce it". 
13
 Cf. REICH, N. : SozialLmus und Zivilrecht. Frankfurt, Athenäum, 1972 . p. 113. 
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the demand for legality which insisted on both codification and the introduction of a 
new system of supervision by the procurator.14 Codification and supervision by 
procurator in point of fact served for marshalling law-making and law-applying 
processes into a consolidated framework. 
Following up the inner process of the birth of Soviet codification, however, we 
cannot ignore an external, accessorial historical element, nor what manifested itself 
embodied in her pre-revolutionary past. Part of this was formed by the codificational 
and compilatory practice of the latter centuries, in particular by the Svod zakonov of 
the 19th century in Tsarist Russia, which rendered these procedures known and ap-
propriated in their technical nature at least. Secondly, manifested itself as parts of 
this past the experience gained in codification by societies of Western Europe re-
juvenated in their bourgeois revolutions, experience notably which during the 19th 
century bourgeois development could be identified with progress, in the reflection of 
which codification had a role as the consolidating agent of revolutionary transforma-
tion, even as the embodiment of social progress. 
There is a sharp contrast between the performance of past and present. As far 
as the subjectmatter of our present study is concerned, in the first place the legal es-
tablishment of Tsarism is of interest: Considering the attempts at salvaging the in-
stitution of serfdom, the intertwining of State and Church, the weakness of bourgeois 
development, the hardly nascent state of the proletariat, and the obscurantist au-
tocracy of the Romanovs we may fairly venture the statement that the law of Tsarist 
Russia was lagging far behind Western European development. At a single point, 
however, Russia could boast of an achievement surpassing anything attained in 
Western Europe: at a very early date, before the era of the bourgeois revolutions, 
though with unprecedented ruthlessness, yet consistently, she carried through the 
political centralization of the empire and so also the unification of its law. Thus the 
tradition of codification could have perhaps been more fruit-bearing than that of 
feudal Europe governed by absolutistic monarchs. The lesson taught by Tsarist at-
tempts at codification was nevertheless hardly present in socialist codification. It was 
not of a determining nature such as the experiments of the feudal law unifications in 
the Europe of the bourgeois revolutions. If now the fact of revolutionary changes is 
viewed in its historical concreteness and not in an abstract manner, the explanation 
will be a straightforward one: both revolutions though put a full-stop to the evolution 
of the preceding socio-economic formation, the bourgeois revolution, however, re-
pudiated, merely one form of exploitation, whereas the socialist revolution has 
superseded exploitation itself. Consequently it may have happened that through the 
intertwining of the tasks of legal reform and unification of law bourgeois codification 
accomplished the as yet unaccomplished task of feudal absolutism, whereas in Tsarist 
Russia, in this petrified formation of Byzantine-like absolutism even codification 
1 4
 Cf. e . g . GOLUNSKII, S. A . - STROGOVITCH, M . S . : The theory of the state and law, M o s c o w , 1940. 
In: Soviet legal philosophy, ed. by H . W . Babb, Cambridge , Harvard Univers i ty Press, 1 9 5 1 , p. 39. 
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brought about the intensification of autocracy only. In the demand for negation, re-
volutionary starting up and total outdoing there was no task which would have 
thrown a bridge between Tsarism and the Soviet system. Therefore in the question of 
codification, too, what was common could manifest itself only in the abstract techni-
cal potentiality of legal standardization. 
In the five years between the seizure of power by the soviets and the introduc-
tion of the New Economic Policy a vast amount of organizational experience had 
accumulated. Much of this experience was, however, of use only during the revolu-
tionary period, and wholly inapplicable to the building up of a socialist society under 
stabilized conditions. This is the reason why the codes promulgated in the year the 
New Economic Policy was launched were but the completion of a development, 
whereas their real significance was hidden in an effective take-off of a new course. As 
a matter of fact, as is known, the New Economic Policy meant not only consolidation, 
but also a tactical change-over relying on new methods. Consequently stabilization 
could not at the same time eliminate contingencies, temporariness: a certain degree 
of improvisation was indispensable even at that moment. It was due to this need for 
improvisation that the codification of this period opened wide vistas to the future 
rather than closed down a phase characteristic of its past. The codes in question, too, 
gave expression to a relative definitiveness, to a limited generality. 
The locking back of the administration of justice as dictated by revolutionary 
expedience into the bottle of standardized consolidation, the forcing back of re-
volutionary judicature calling for the creative revolutionary act of the judge to a 
controlled, executive application of the law could not pass off without transients or 
hitches. For that matter the creative role of the judge as a law-making factor pre-
senting an individuality of his own, was recognized also by the dominant legal ideol-
ogy of the time.15 All these circumstances were instrumental in the fact that though 
these codificatory acts of the New Economic Policy liquidated the legal ideology and 
practice of war communism, by replacing the old ideology and practice by new ones 
they did not form the new law to become a rigid one. 
In the carrying into effect of the tasks devolving from the New Economic Policy 
upon the law the Criminal Code of the Russian Federation (June 1,1922) in like way 
as the Civil Code promulgated somewhat later (on October 31, 1922) were equally 
landmarks in the consolidation of the law into a system. 
Notwithstanding when the Criminal Code was in drafting stage the question of 
the contradiction between codificational closedness and the openness of social policy 
was thrown out in a rather acute form. The legislator offered only patterns to be ob-
served or applied, but he had to resign any completeness provided by foresight: his 
codification could tie the judge's hands partly only, viewed only the form. "There 
1 5
 "Wir indentif iz ieren zwar nicht das Recht und das G e s e t z . . . , aber den Staat, als die Macht, 
we lche das betref fende Recht aufrechterhält und zum größten Teil auch formt, anerkennen auch wir voll 
und ganz." wrote e . g . STUTCHKA: op.c i t . , pp. 1 9 - 2 0 (italics by author). 
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was a norm in the first draft which authorized the calling to account under criminal 
law only in accordance with the letter of the law . . . This was, however, wholly unac-
ceptable. We are living in an age when norms are needed though, still only such 
norms which permit the court to make use of its own legal consciousness to a yet 
higher degree."16 And this position was by no means a fortuitous one, relying on 
subjective opinion: it was Lenin who directed attention to the importance of this at-
titude, when he made it the politically most significant basic requirement of the 
codification of criminal law as a whole.17 
The temporariness, transient character, uncompletedness, which in the 
codification of criminal law manifested itself in the abandonment of a claim to reg-
ulatory completeness, turned up also in the civil law codification. Here, however, the 
form adopted was the introduction of provisionality into the regulation and its gen-
erality. In the criminal code the setting aside of the principle of nullum crimen sine 
lege, for want of the demanded facts of the case recourse to a qualification relying on 
the analogy of existing ones, made possible the enforcement of a dynamic criminal 
policy well fitting into a phase of evolution in statu nascendi, notably that the same 
text should be applied equally to typical and atypical cases. In the civil code the idea 
of tying subjective rights to their economic-social functions, tying these rights to their 
intended use, operated towards the adaptation of a similar legal practice, still it was 
not this idea to give expression to the transient character of codification. In fact the 
codification itself was conceived as an experiment, as a proposal for regulation ap-
pearing as the best possible under circumstances, yet calling for a field test and con-
tinued development; as an objectivation whose normativity was depending on its 
adequateness.18 
In the New Economic Policy therefore, viewed the task of condensing the law 
in previously fixed texts and objectivating it with a demand for universal validity, the 
codes in fact had the role of a vehicle only. Although in the path leading from the 
case-like law of war communism to the stabilized conditions of a socialist society the 
codes meant a progress, still they carried through the segregation of the functions of 
law-making and law-applying imperfectly only. Often they halted half-way. The 
elements of law which in the legal thinking of the previous period gave occasion for 
the brand as "legal nihilism", had in part been preserved, and given expression clad 
in a consolidated form, i.e. in the system of codes, as the means of the practical 
adaptation of law. This was one kind of response to the simultaneous demand for 
1 6
 KURSKIY: o p . c i t . p. 8 7 . 
17
 LENIN: op .c i t . vol. X X X I I I , p. 3 2 1 . 
18
 "To what extent the modif icat ions" as regards trading conditions "have succeeded" in the civil 
code to be approved, "will be shown by the future", said Lenin o n the day of the promulgat ion of the C o d e . 
" W e shall in no event tie our hands in this respect. If everyday life produces abuses which we could not 
have foreseen, we shall immediately carry through the necessary modifications. A s far as this is concerned, 
you know in all certainty t o o well, that no other powers know such a rapid legislation as o u r s . . . " LENIN: 
op. cit. vol. X X X I I I , p. 356 . 
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rigidity and flexibility, a response which emaneted from the traditions of the period 
before and the tasks the law was confronted following the new policy. 
In this way the type of Soviet codification developed in the preparatory stage of 
the New Economic Policy stood the test in the field. It was adequate in so far as it met 
the transient exigencies of a transitory period to the highest possible degree and at 
the same time forecast the trends of future development. It carried assets with it 
which the subsequent social and economic development could feel as its own. First, 
this type of codification provided the facilities for the consolidation of the funda-
mental branches of the new law in a codified form.19 Secondly, it radiated the ex-
periences accumulated in the centre of the revolution, i.e. in Soviet Russia to the 
Union, and by this it enabled the Union states to exploit and appropriate the ex-
periences in question. By doing this it relieved the Union states of the difficulties 
which the socialist transformation of their systems of law would otherwise have 
meant, moreover it contributed also to the uniformity of the new law taking new 
form.20 Finally, this type of codification for a period of almost four decades lent a 
framework to the evolution of Soviet law, a framework which stood as guarantee for 
the continuity of this evolution and at the same time facilitated a composite, many-
sided process of transformation which lasted from the social and economic rise of 
Soviet society and economy of the 'twenties to the past decade of development of 
Soviet law. 
2. Accomplishment of socialist codification in the popular democracies 
The people's democratic revolution and its socialist transformation took place 
throughout accompanied by the birth and intensification of efforts for codification. 
Before all it is of interest to note that Soviet Russian codification had an effect 
already on the initial manifestations of people's democratic codification. It had an 
effect even in a country where a short-lived proletarian dictatorship of a life of a few 
months only chose the form of codes for its first attempts to build up a legal system of 
its own.21 And it had an effect also in a country where a popular democratic trans-
formation erupting with elemental force but leading to socialistic achievements by 
stages only, could attain the institutionalization of the law (in a Continental sense of 
19
 B e y o n d those already ment ioned , codes of criminal (1922) and civil ( 1923 ) procedures were 
promulgated; the labour code ( 1 9 2 2 ) and the code o f family law ( 1 9 2 6 ) promulgated earlier were re-
stated, moreover in the Ukraine a c o d e of public administration ( 1 9 2 7 ) w a s introduced. 
2 0
 Essential ly by adapting the codes of the Russ ian Federation the w a v e of codification began to 
spread over to the territories of Ukranian , Armenian, Georgian, Bielorussian, Azerbaidzhan, etc. law. 
21
 A s is known, the Hungarian Republic of Counc i l s compiled draft codes of the organization of 
the judiciary (May, June and A u g u s t 1919) and of procedural law (July 1919) . See SARLÓS, В.: A 
Tanácsköztársaság jogrendszerének kialakulása ( D e v e l o p m e n t of the sys tem of law of the Republ ic of 
Councils), Budapest , Közgazdasági é s Jogi Kiadó, 1 9 6 9 , in particular pp. 3 9 3 et seq. 
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the word), its introduction in created and written form only by the reception of the 
Soviet Russian example, by means of codes.22 
The differences of the conditions are, however, patent. 
In the first case the example shown by the Soviet Russian revolutionary pre-
decessor manifested itself in the contents of the first successful experiment in build-
ing up a socialist legal system rather than in the formation of law in a code form. This 
dual influencing by putting forth legal contents of a new type and (as its adequate 
expression) presenting the new code form gave an appropriate impetus to the re-
volutionary attempts that in possession of traditions in codification, yet owing to the 
lateness of its bourgeois revolution very unaccomplished ones,23 to regenerate the 
legal system from the very outset in a codified form. The in its revolutionary signifi-
cance intensified Soviet incentive and the Hungarian tradition harmonizing at least 
in technical sense with it proved to be sufficient for the creation of an independent 
(and as for procedural law pioneer) form of the socialist type of codification, at least 
as an experiment in Hungary. 
On the other hand in the second case the question was one of the accomplish-
ment of a manifold overdue historical task in a country, whose law so far was over-
whelmingly the customary law of nomadic tribes, acquainted with systematizing or at 
least written legislation mostly from manuscript sources lost in the mythic mist of the 
past,24 in a country which owing to the complete backwardness of its conditions 
lacked such fundamental achievements of civilization as had already been developed 
by the Near East of Antiquity and as qualified even in Europe as definitively ap-
propriated institutions for over thousand years already.2S Thus as regards its social 
role here codification was of a stratified nature. Here codification by superseding the 
2 2
 In Mongol ia the c o m p l e t e reform, i . e . Europeanization of the judicature was a concomitant 
event of the outbreak of the popular revolution ( 1 9 2 1 ) , then of transformation of the country into a 
laicized people ' s republic ( 1 9 2 4 ) . T h e result was the law on people's tr ibunals ( 1925 ) and that o n criminal 
and civil substantive and procedural law ( 1 9 2 6 ) , all quasi-code r e g u l a t i o n s . Т И Т К О В , В . И . : М о н -
г о л ь с к а я Н а р о д н а я Р е с п у б л и к а : о б щ е с т в о , э к о н о м и к а , г о с у д а р с т в о , п р а в о . М о с к в а , 
Ю р и д и ч е с к а я л и т е р а т у р а , 1971. (TITKOV, V . l . : The People's Republ ic of M o n g o l i a : Society, 
e c o n o m y , state, law), Moscow, Yuriditcheskaya Literatura, 1971.) p. 7 6 . 
2 3
 A t that time in Hungary there were already statutes on the law of bills, c o m m e r c e and bank-
ruptcy ( 1840 ) , a code of civil procedure ( 1868) , a criminal code ( 1 8 7 8 ) and a code of cr iminal procedure 
( 1 8 9 6 ) ; on the other hand, all attempts at drawing up a civil code were abortive. 
2 4
 B e f o r e the popular rising there was a hardly coherent feudal-clerical rule in M o n g o l i a : cus-
tomary law and its enforcement were wholly particularized. What brought about s o m e unity beyond a 
certain communi ty of contents of the sacerdotal-manorial privileges was the mythical m e m o r y o f the Great 
Yhassa (of about 1218) attributed to Genghiz Khan purposing tribal unity and the s u b j e c t i o n of con-
quefed peoples . After the disintegration of the empire the Great Yhassa became a co lour ing and 
ideologizing c o m p o n e n t of local customs. Further there was the Khalkha-Djirum, a Northern Mongol ian 
col lect ion of manuscripts from the 17th—18th centuries , and certain imperial laws re inforcing Chinese 
colonial domin ion in Mongolia. RIASANOVSKY, V. A . : Fundamental principles of Mongol law (Tienstin, 
1937) . B loomington - The Hague , Indiana Univers i ty - Mouton, 1 9 6 5 , in particular pp. 2 5 et seq. 
2 5
 Mongol ia entered the 20th century as a country living in the condit ions of a catt le-breeding 
tribal community . She did not d e v e l o p agriculture, industry or c o m m e r c e ; she was unacquainted with a 
national currency, she had neither an army of her o w n nor the institution of landed property . House 
building was unknown, consequent ly there were n o urban settlements in the country. Cf . RIASANOVSKY: 
op. cit. pp. 12 et seq. 
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particularized customary law of a backward society contributed to casting the law 
into a written, unified, legislated, consolidated form. At the same time by detaching 
the law from its traditional carriers it humanized its contents, and with the progress of 
the popular revolution turned it to be socialist. I .e. a (in an abstract meaning) 
Europeanized shaping of form and (in the concrete sense) socialist transformation of 
contents manifested itself as an intertwining historical achievement. Thus the prac-
tice of the Soviet socialist revolution and the consolidation of its experiences in 
codification became both for their revolutionary contents and their formal-technical 
realization the incentives of the Mongolian legal reform. It was an example which 
transmitted not only the matured experiences of the first successful socialist revolu-
tion, but in it in a synthetized form also the formal organization of the law as estab-
lished in its traditional forms in the Continental Europe. 2 6 
The practice of the popular democracies came into being after the Second 
World War, in the wake of the liberating operations of the Soviet army, made it even 
more evident that a legal transformation corresponding to the socialist social trans-
formation was necessarily transmitted also by the code form, passing off culminating 
in codification as the ultimate goal. It is known that with the end of the Second World 
War work of re-codification was taken up also in the Soviet Union in order to har-
monize the codificational product of the era of the New Economic Policy to the legal 
evolution during the two decades and a half elapsed since then. I.e. as regards its 
fundamental tendencies the codificational orientation by the new popular demo-
cracies was in harmony with the codificational practice of the socialist revolution 
passed off in the Soviet Union. The time-lag between the political revolution and the 
casting into a codified form of its achievements, however, reminded of a considerable 
difference resulting f rom the differences in their respective historical conditions. 
Namely, this time-lag is explained by the circumstance that in the newly created 
popular democracies the demand for attiring the legal consolidation of the re-
volutionary achievements into a codified form was not so urgent, intense and carry-
ing a direct social and political significance as many decades earlier in the Soviet 
Union. 
2 6
 In this sense t h e r e is some truth in the statement that the Mongol Criminal C o d e of 1926 and 
the accompanying statutes had an effect l ike a deus ex machina o n the development of Mongol law. This 
c o d e was the first domes t i c example of legis lat ion, a code which b o r r o w e d its contents f r o m the at that t ime 
mos t progressive criminal c o d e of the world, viz. the Criminal C o d e of the Soviet U n i o n . The breaking 
a w a y from the past ( w h e r e for want of national jurists Soviet exper t s were helpful) w a s e v e n more marked 
than in the Soviet U n i o n . For Mongolia h a d neither traditions in legislation, nor a revolutionary past 
produc ing any appreciable experience in m a k i n g the law. Thus codif icat ion was the on ly possibility of a 
revolutionary legal re form, a reform which all the same lacked national roots. GINZBURGS, G. - PIERCE, 
R. : Revolutionary law reform in Outer Mongolia, in: Law in E a s t e r n Europe, vol. VII , ed. by Z. Szirmai, 
L e y d e n , Sijthoff, 1 9 6 3 . p p . 2 3 1 , 242 e t s e q . It must be attributed to this enormous innovat ing work, yet at 
the s a m e time also to the rootlessness throwing out problems in everyday practice that partial modif ica-
t ions , re-codifications f o l l o w e d in quick success ion: Mongol criminal law was restated three times in the 
first half of the century ( in 1929, 1934, and then in 1942) . М А Р К Е Л О В , B . H . : У г о л о в н о е 
п р а в о М о н г о л ь с к о й Н а р о д н о й Р е с п у б л и к и . М о с к в а , Ю р и д и ч е с к а я л и т е р а т у р а , 1960. 
г л . 1. (MARKELOV, V . N . : T h e criminal law of the Mongo l ian People's Republ ic . Moscow, Y u r i -
di tcheskaya Literatura, 1 9 6 0 , chap. 1.) pp. 2 - 4 . 
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There are several reasons which may be offered to explain why in the majority 
of the popular democracies the programmes for codification approved in the very 
beginning of the revolution, were carried into effect with considerable delay only, 
often only at a time when social and economic reconstruction was completed. What 
may be brought forward in a most general way is that most of these countries could 
look back to a past in codification (merely consolidating the achievements of a be-
lated bourgeois transformation), to a technically elaborated legal system, which the 
new order could make use of partially and temporarily, with limitations and subor-
dinated to the new directives. Furthermore it should be remembered that socialist 
transformation in most of these socialist countries did not take place in a sudden, ex-
plosion-like manner, like that of Soviet Russia, the Hungarian Republic of Councils, 
or even the People's Republic of Mongolia. It remains a fact though that as regards 
their historical antecedents the socialist transformation in the before mentioned 
countries were in like way the products of socio-political crise of their previous de-
velopment, still in the popular democracies after the Second World War the pre-
paration of socialist revolution and the proclamation of the proletarian dictatorship 
by elections and the gradual transformation of political life instead of by an armed 
rising, made its effects felt also in the methods and process of transforming and re-
newing the law. In the last resort therefore a more extensive, more considered, and 
more mature preparatory work was allowed for the consolidation of qualitative re-
shaping the law in the form of codes. 
If therefore the extreme poles of the socialist revolutions which have passed off 
in the popular democracies are considered, the contrasts on the path covered will 
appear as enormous, in the first place owing to the fascization of these countries 
during the Second World War. At the same time the very definite social and political 
discontinuity of this broadstrip embracing a whole historical period did not insert a 
caesura which would have introduced a discontinuity, formally at least, in the evolu-
tion of law. It was on this understanding that casual recourse to the old law went on: 
no such legal vacuum was born where the revolutionary consciousness of law only 
would have accepted the role of a beacon, and where for the sake of a regulation of 
form in all circumstances recourse would have to be had to codification.27 
All things considered the popular democracies embarked upon a clear-cut 
programme of codification, still at the sáme time they foresaw the necessity of its 
maturation and the temporary protraction of its accomplishment. Among others this 
circumstance throughout led to ideas of codification which in their concept and 
technique reminded of the Guiding Principles of Criminal Law in Soviet Russia. As a 
2 7
 This general trait was not without exceptions. E. g. in Yugoslavia the provisional government 
with o n e of its first actes (in February, 1 9 4 5 ) abrogated the w h o l e bulk of laws in force before Yugos lav ia 
entered the war, further all decrees i s sued by the Germans or their allies were declared non-existent, and 
by this a legal vacuum was formally created by the government . STJEPANOVIC, N.: The code in a socialist 
state, in: The Code Napo leon and the C o m m o n - L a w World , ed. by B. Schwartz, N e w York, N e w Y o r k 
University Press, 1956. pp. 2 2 4 - 2 2 6 . 
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matter of fact during the socialist transformation in the phase of the dictatorship of 
the proletariat the codificational framework and contents of criminal, family, pro-
cedural and labour law could crystallize to a degree permitting codification. On the 
other hand trend and method of the regulation of other branches of law (and par-
ticularly the civil law) could not be defined with proper accuracy, a circumstance 
which within the limited recognition of judicial development of law suggested the 
need for recourse to an intermediary solution between codification and non-codifi-
cation.28 
Even so the legislator resorted to such provisional codification in exceptional 
cases only.29 In the codifying process transitoriness was admitted rather in the sense 
that (in some criminal codes) the general part, or (in some codes of family law or civil 
law) certain distinguished chapters or parts were cast into a code form segregated 
from, and before the others.30 Thus it was made possible that in the year of socio-
political transformation in branches of law matured for codification codificational 
work was launched, in order to give expression to the establishment of the socialist 
legal order, in a consolidated form in a series of codes. 
The demand for, and trend of, the comprehensive codification of socialist law 
seem to be unambiguous. Still it would be erroneous to attribute homogeneity to the 
sphere of problems of socialist codification. 
Before all what is striking is that in Europe, exactly among countries known for 
the dynamism of their economic development there are legal systems which are still 
in arrears with the introduction of a socialist civil code of their own. There is even a 
country which in the formation of its internal physiognomy displays extreme mobili-
ty, which has already restated its socialist constitution three times in a completely 
new form, and it is exactly this intensified dynamism, this lack of steadiness in ex-
perimenting regeneration which constitutes one of the obstacles to the codification of 
civil law relations.31 In other countries the classical national traditions in codification 
prove to be an achievement worthy of continuation and at the same time an unelud-
able and impenetrable barrier which to the present days is an obstacle to socialist 
2 8
 Cf. e. g. SZABÓ, I. : Népi demokráciánk jogi feladatai (Tasks in the law of our people's democra -
cy). Budapest, Hirlap- , Szaklap é s Könyvk iadó Rt., ( 1 9 4 9 ) , pp. 7 5 - 7 6 . 
2 9
 In Po land , whose civil law preserved its d iv idedness into four alien systems, a legislation in-
stituting quas i -codes firstly was born in 1 9 4 5 - 1 9 4 6 for territorial unification, and in 1950 for enforc ing 
the fundamental exigencies of socialist transformation by laying down some general rules of interpreta-
tion. 
3 0
 In the codification of criminal law such advanced codification of their general parts took place 
in Yugoslavia ( 1 9 4 7 ) , Albania ( 1 9 4 8 ) , Czechoslovakia and Hungary (1950) . In Yugoslavia ( 1 9 5 1 ) and 
Albania ( 1 9 5 2 ) the code was made c o m p l e t e by the subsequent codification of their special parts. In 
Czechoslovakia and Hungary the delay o f more than a d e c a d e ( 1961 ) presupposed a re-codification of the 
criminal law. A s regards family law, in Yugoslavia four formally independent acts of legislation 
( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) w e r e consolidated into a c o d e . In China on ly a law of matrimony was promulgated (in 1 9 5 0 ) . 
A s regards civil law, in Bulgaria there w e r e separately enacted contract law ( 1 9 5 0 ) and property law 
( 1 9 5 1 ) . 
3 1
 See GERSKOVIC, L.: Problemi kodiftkacije и jugoslavenskom pravnom sistemu (Problems of 
codification in the Yugoslav legal sys tem) . In: Zbornik radova о stranom i uporednom pravu, vol . IV. 
Beograd, Institut za uporedno pravo, 1 9 6 6 . pp. 143 et seq. 
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codification. Naturally we have to remember that here we have not the case of limit-
ing the need for codified regeneration of socialist civil law, but one of the methods of 
practical performance of this regeneration, of a phase shift appearing in its realiza-
tion, and of the possible role played by past codification. It is in this connection that 
the creation of a wholly new civil code was crowned with success chiefly in socialist 
countries which had not inherited one as a legacy of their bourgeois past.32 On the 
other hand in countries which as the radiation of classical bourgeois codification had 
that task in their semi-feudal past already performed, and where this work proved to 
be of use in the initial phase of socialist construction, in the relations between citizens 
essentially recourse is even today had to these old (though renewed) codes.33 
In the fundamental homogeneity of socialist codification the example men-
tioned before gave an idea of the variegation and the influencing force of past tradi-
tions. The strictly speaking social determinedness of socialist codification and in it, 
the prevalence of the differences of the inherited conditions, however, have in the 
first place to be sought for in the social components of the function performed by the 
means of codification. And here analysis may already call forth attention also to the 
specific and individual determinants. 
First, in certain countries socialist codification not only turned up as the carrier 
of itself, the socialist regeneration of law, but could with a certain self-complacency 
boast of being the accomplishment of unfilled bourgeois tasks. Eastern European 
bourgeois transformation owing to its peculiar lateness and being stopped in a 
half-way had of necessity accepted this surplus function. This was the specific driving 
force and at the same time the enhanced significance of this codification. Thus the 
situation could come about that the centuries old dream of bourgeois codification, 
the supersession of the body of customary rules of feudal origin, i. e. the radical qual-
itative transformation of the basic characters of the system of old sources of law was 
carried through simultaneously with the socialist renewal of the contents of law by 
the same act, viz. by socialist codification.34 And it came about in this way that the 
liquidation of the consequences manifesting themselves in the legal particularization 
of territorial disunities characteristic of the feudal age, the basic law unification 
1 2
 In addition to the Bulgarian laws on contracts and property this type w a s observed in civil c o d e s 
of Czechoslovakia ( 1 9 5 1 ) , Hungary ( 1 9 5 9 ) , and Poland ( 1 9 6 4 ) . 
3 3
 A n example for this is the Austr ian Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch ( 1 8 1 1 ) and the Ser-
bian civil code ( 1 8 4 4 ) , formed on the French pattern, in Yugoslavia; further the civil code (1865) , in like 
way formed on the French pattern, in Rumania; and the Bürgerliches Gesetzbuch ( 1 8 9 6 ) in the G e r m a n 
Democrat ic Republic. 
3 4
 The transmittal of the feudal arrangement of the sources of law, and its transmission e v e n 
through the socialist political change-over , was notwithstanding the endeavours o f codification appearing 
during the bourgeois revolution of 1 8 4 8 and fraught with a set of compromises, characteristic of Hungary. 
Cf. MÁDL, F.: Das erste Ungarische Zivilgesetzbuch-das Gesetz IV vom Jahre 1959-im Spiegel der Ges-
chichte der zivilrechtlichen Kodifikation. In: Das ungarische Zivilgesetzbuch in fünf Studien. Budapest , 
Akadémiai Kiadó, 1963. Chap. II., § 2. In this connection we may speak of a paradoxically unique e x a m -
ple of Hungary, where there was a "civil law without a civil code" , i. e. even at the e n d of the 'fifties a con-
tinental law whose o n e of the most general characteristics was the lack of a civil c o d e . SCHLESINGER, R . B . : 
Comparative law. 2nd ed., London, Stevens , 1960. 
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within the boundaries of a whole country (again simultaneously with the law contents 
renewal) was again performed by socialist codification.35 
These developmental distortions, the surplus functions socialist codification 
was forced to undertake, as compared to Western European development, suggest a 
certain anachronism. Still the maximum expansion of the sphere of tasks of codifica-
tion, the use of codification for a complete change-over in the evolution of law (as a 
panacea of a single means, yet of a multiplicity of effects) could, however, be ob-
served mainly in the case of codification of the Asiatic (or some other, for certain 
signs related) socialist countries. This set of problems qualifies as a separate one, 
because similarly to other famous cases of transplantation of law,36 what in the 
'twenties passed off.Mongolia, and after the Second World War in several socialist 
countries of Europë and Asia, thrust into prominence with an impetus the histori-
cally fot the first time in Europe born, developed and traditionalized notion, institu-
tional framework, organizational and conceptual apparatus, system and technique of 
the social regulation performed with the means of the law, that their introduction and 
institutionalization passed off interwined with the socialist transformation of the so-
cial conditions, in concrete unity with it, yet as historical function in a manner se-
gregable f rom it, moreover in competition with it. In the guise of socialist codification, 
on radically changing the political, social and economic physiognomy of these coun-
tries, not only socialist law of given class contents became institutionalized in these 
territories. Socialist law was appropriated not only as the normative reflection of a 
given social structure. These countries met in the guise of it with the law in its Euro-
pean sense for the first time, with the law as an ensemble of pre-made and pre-fixed 
patterns of conduct resorted to as formal criteria for the settlement of disputes, as 
organized into a system. In such and similar cases socialist codification from the very 
outset showed a dual aspect: before all it represented the contents of a developed 
type of its own, however, as their adequate form it also transmitted a given type of the 
legal form. 
Simultaneously with its socialist transformation the law of a geographically 
European country became in this way europeanized, a country which so far knew 
only oral traditions lost in the memory of the legendary figures of the Middle Ages, 
primitive and from one another completely isolated legal customs formed in the 
3 5
 T h e early codification of fami ly law, the urgency of the secularization of matrimonial law in the 
ethnical ly-denominational ly mixed Yugos lavia was just i f ied by the need for the liquidation of earlier par-
ticularism. This was charactaristic a l so of Poland. E x c e p t for a few subjects, before the socialist unifying 
codification of civil law Poland w a s split up into three regions governed by the German Bürgerliches 
Gesetzbuch, the Austrian Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, and in the former Grand-Duchy of War-
saw by the French Code civil. 
3 6
 A s to the appearance of Engl i sh law and legal conception in the Brit ish colonies, cf. VARGA, CS.: 
Kodifikáció az angolszász rendszerekben (Codif icat ion in the c o m m o n law systems). Á l l a m - é s Jog-
tudomány, 4 / 1 9 7 3 . pp. 617 et seq. , a n d as to the recept ion of Continental a n d Engl ish-American systems 
of law by the countries of Asia and Afr ica , cf. VARGA, CS.: The modernization of law and its codificational 
trends in the development of Afro-Asiatic law. Studies o n developing countries . Budapest , 1975 . ( in press) 
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everyday life of tribes of the mountains.37 Socialist codification has in this way 
brought about a complete change-over also as far as the notion of the law is con-
cerned in the Far Eastern countries whose development over many thousand years 
created a law of a social function, life and form differing f rom the European to an 
extent that this law agrees with the European not even in its etymological basic 
meaning. This law "served the suppression of the law rather than the law", as a clas-
sically finely formulated pun expressed.38 Socialist codification, occasionally to-
gether with previous bourgeois attempts, undertook a tremendous task in the com-
plete conceptual and institutional transformation of the means of law, wherever this 
peculiar non-European development became traditionalized as indigenous,39 and 
3 7
 In Albania the last k n o w n (though unconf irmed) legislators were Skanderbeg and Lek D u k a g -
jini in the 15th century, all lost in the mist of a mythical past . Certain uniformly observed traditions are at-
tributed to them. Later, among the geographically i so la ted mountain tribes there was no unity or any 
power organization which would have guaranteed the subject ion of several d o z e n s of tribes to c o m m o n 
rule. In the more or less democratic life of these communit ies , for want of any centralized state machinery , 
the transmission of customs, their further development , equally took place orally in tribal assembl ies . 
Consequently the sanctions could be but collective retaliation. HASLUCK, M.: The unwritten law in Al-
bania. Ed. by J. H. Hutton, Cambridge , University Press, 1 9 5 4 ; in particular pp. X I V et seq., pp. 9 et seq. 
In Albania, apart from the introduction of a socialist constitution, in the first p lace a criminal c o d e already 
mentioned and a labour code ( 1 9 5 5 ) were called to supersede customary law by written law a n d to in-
stitutionalize socialist law. This inf luence purposing radical changes was n o t quite abortive, still it was 
crowned with full success only in the southern regions o f Albania. In Northern Albania and in the Y u g o -
slav Province of Kossovo inhabited by Albanians the c u s t o m s of the 15th century together with the ven-
detta as the sanction of any breach have survived and still constitute a grave problem. TEDESKINI, E.: E 
drejta dokesore a Shqipöriö sö Veriut (The customary law of Northern Albania ) , Drejtesia Popul lore , 
5 / 1 9 6 3 . pp. 6 4 et seq.; PUPOVCI, S.: Jugoslavenska R e v i j a za Kriminalogiju i Krivicno Pravo, 4 / 1 9 7 2 . 
3 8
 HEGEL, G. W. F. : Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. This basic situation, viz. the 
making use of the law as an evil necessary, but to be avo ided , is characterized by the famous imperia l de-
cree promulgated in China, according to which "I desire therefore that t h o s e who have recourse to the 
tribunals should be treated without any pity, and in such a manner that they shall be disgusted with law, 
and tremble to appear before a magistrate". VAN DER SPRENKEL, S.: Legal institutions in Manchu China. 
1962. p. 77, quoted by SAWYER, G. : Law in society. O x f o r d , Clarendon Press, 1965 . p. 57. A s a mat ter of 
fact Confucianism, which from the 6 th century B. C. fundamental ly de termined the conception o f law of 
China and the adjacent territories, in the regulation of the ties between m a n and man gave priority to the 
regulation adjusted to nature, i. e . t o the unfixed normat ives of moral character of the li, de f ined on ly by 
determinednesses of the concrete situation. Naturally f ixed norms prescribing patterns of conduct h a d also 
developed as the means of imperial government. H o w e v e r , in face of the superiority of the li, the rules of 
the /a merely served in the role o f guarantees, as an u l t imate evil. The rules o f the fa, irrespective o f their 
subject-matter, assumed a penal character in both their sanctions and contents , a circumstance w h i c h ad-
ded a menace to the law, its inst itutions and procedure, moreover const i tuted a jeopardy to anybody 
brought into connex ion with it. T h i s explains while in Europe the law in the course of b o u r g e o i s de-
velopment found expression more and more in guarantee ing subjective rights, in China the fa w a s never 
brought into association with any idea of rights (such a not ion had not e v e n developed). What w a s as-
sociated with it to the recent t imes w a s the idea of threat holding out deterrent penalties. Cf. ESCARRA, J.: 
Le droit chinois. Pékin - Paris, V e t c h - Sirey, 1936; in particular pp. 2 0 et seq. 
3 9
 In China the first ser ious initiative for establ ishing a system of the sources of law on E u r o p e a n 
pattern dates back to the first d e c a d e of this century. T h e socialist revolution after the Second W o r l d War 
had not the aim at terminating the ef forts for the change o f legal form m a d e in earlier phase of b o u r g e o i s 
development . H o w e v e r , in order to provide a framework for socialist transformation the codes in troduced 
before were set aside in 1949. B e y o n d its socialist const i tut ion (1949 , 1 9 5 4 ) a matrimonial law ( 1 9 5 0 ) , 
specimen statutes for agricultural cooperatives ( 1 9 5 2 , 1 9 5 6 ) and finally a labour code ( 1 9 5 7 ) w e r e in-
troduced. At that t ime deceleration o f the process of codif icat ion and its caut ious progress indicated only 
some domest ic difficulties of a social ist change-over, t o g e t h e r with the vast number of problems t o b e set-
tled. The fact that "some people . . . insist on the immediate enactment of a c o m p l e t e collection of laws", in 
the first phase of socialist transformation was valued as "premature and fanciful", as "v iew-po in t s . . . 
evidently impracticable" (Jen-min Jih-pao, editorial of September 5, 1 9 5 1 , quoted by STAHNKE, A . ; The 
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even where it appeared as the radiation of bygone imperialistic tendencies,40 with 
aiming at the law accepted as a means of social regulation serving positive all-social 
interests in harmony with protected (or equitable) individual interests and for this 
purpose also as a means of guaranteeing subjective rights. Simultaneously with the 
transmission of new, socialist contents these codifications undertook tasks of a dif-
ferent nature, i .e . the radical change-over of the legal form. And in this way even 
when in order to guarantee an adequate form these codifications were instrumentally 
subordinated to the transmission of new contents, they nevertheless advanced 
parallel to this transmission, moreover they even competed with it, as will be indi-
cated by a few moments of subsequent development. 
Hence the statement may be made that popular democracies born after the 
Second World War as components of their socialist transformation, as a means of the 
revolutionary change-over of their law, outlined for themselves a programme for 
codification. The need for compiling codes had a dual root in the revolutionary 
transformation. First, it was the code which appeared as the form of highest perfec-
tion of any written law and particularly as the most adequate form of manifestation of 
any socialist contents of law, secondly, in a number of states codification offered itself 
as the most appropriate means of the performance of tasks left uncompleted by the 
foregoing bourgeois rule, moreover by feudal absolutistic monarchies. This clearly 
traceable duality characterized not only the codes born in the first phase of socialist 
transformation. The phase shift or even delay in codification as related to socio-
political development was occasionally brought about exactly by the composite na-
ture of functions devolving,on codification, the congestion of the variety of different 
qualities of the tasks to be completed by codification. For under circumstances when 
socialist codification had to undertake the supersedure of a system of sources of law 
dominated by the presence of case-law or customary law; the national unification of 
law ; the institutionalization of a law functioning based on written law and the repres-
background and evolution of party policy on the drafting of legal codes in communist China. The A m e r i c a n 
Journal of Comparat ive Law, 3 / 1 9 6 6 - 1 9 6 7 , p. 507) . Never the l e s s the making of c o d e s developed f rom a 
mere illusion to a m o r e and more urgent and indispensable task for carrying forward the revolution. L iu 
SHAO-CHI, in a m a n n e r reminding of d e v e l o p m e n t s in the Sov ie t Union, came to this conclusion from the 
dialectics of the revolutionary transformation, i .e . from the exigency of the transit ion of the revolut ionary 
phase to the phase of consolidated deve lopment . "During the period of revolutionary war and in the early 
days after the l iberat ion of the country - he declared - . . . the principal method of struggle was to l ead the 
masses in direct act ion . . . Now, however , the period of revolutionary storm and stress is past, n e w rela-
t ions of production have been set up, and the aim of our struggle is changed into o n e of safeguarding the 
successful d e v e l o p m e n t of the product ive forces of society , a corresponding change in the m e t h o d s of 
struggle will c o n s e q u e n t l y have to fo l low, and a complete legal system becomes an absolute necessity." Cf. 
Eighth National Congress of the Communist Party of China, vol . I, Documents. Peking , Foreign Language 
Press, 1956. p. 82 . T h i s was cast into a concrete form by TUNG PI-WU, leading functionary of the Judiciary 
too: "The problem t o d a y is that we still lack several urgent ly-needed, fairly c o m p l e t e basic statutes such as 
a criminal code, a civil code, rules of court procedure, a labor law, a law governing the utilization of land 
and the l ike . . . A t present, however, f r o m the point of v i e w of both the need o f and the objective p o s -
sibilities of building up the legal system w e should gradually complete the structure of our legal s y s t e m . " 
A n d at the same t ime he announced that draft codes of cr iminal law and criminal procedure are ready for 
approval. Eighth National Congress of the Communist Party of China, vol. II, Speeches , pp. 87 and 94 . 
4 0
 E .g . in the People's D e m o c r a t i c Republic of C o r e a . 
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м\ о forces of a centralized state; or the introduction of the law conceived as a fixed 
system of norms guaranteeing subjective rights and their enforcement, — socialist 
codif ication has to make a leap greater than what bourgeois codification had accom-
plished. 
In a composite social and legal process, like what codification is, it is obvious 
that if functions qualitatively so wide apart should meet, these may reinforce one 
another, but also weaken one another, and may even complete courses gradually 
departing from one another. A study of these processes seems to be very enticing, but 
is made difficult by the circumstance that our knowledge of the countries concerned 
is far from being adequate. And partly from this circumstance, partly from the man-
ifold municipal and international political components having a part in the processes 
in question neither the general trend of development of the countries in question, nor 
the historical generality and vistas of the specific factors acting a part in this de-
velopment will stand out with sufficient clarity. Therefore we are confined merely to 
indications. Such as e.g. that after 1957, in association with the policy of the Great 
Leap, China abandoned the development and enforcement of the law as characteris-
tic under a consolidated state construction. In China they abandoned any work of 
codification aiming at the institutionalization of any kind of written law organized 
into a system, they prevented the existing codes from discharging a function 
dominating the practical administration of justice. Although in the name of the 
socialist revolutionary dynamism, still conceiving it as permanent they returned to 
certain typical elements of Chinese traditions earlier thought to be superseded by the 
new, among others to the practice which rejected or even nihilized any fixed law cast 
into rigid forms.41 
Formulating the problem implied in the retirement from codification and even 
the withdrawal of what had been codified so far in a general way we may make the 
statement that judged by experience so far become known, the building up of a legal 
system in codified form is the inevitable concomitant of socialist development in the 
phase of its consolidation, i.e. that the codification of law is a necessary medium of 
the political, social and economic consolidation: its means and at the same time its 
expression. To this principal rule in the first phase of the revolutionary transforma-
tion (for imparting an upward trend to revolutionary development) codes promul-
gated with a claim to temporariness only appear to have acceded by way of exception, 
4 1
 "Laws, decrees, regulations, institutions, etc., are merely manifestat ions of the pol icy of the 
P a r t y . . . Al l laws must be based on the policies of the Party; otherwise, t h e y . . . will amount to no more 
than mere scraps of p a p e r . . . Our laws did not c o m e from the minds or b o o k s of a small number o f people, 
but from the experiences of the class struggle and production struggle o f the masses and from the crea-
t iveness and intelligence of the m a s s e s . . . We adopt the mass line not only in making the law but also in re-
vising the laws, decrees and regulations. The Party and the Government encourage and support the people 
in abolishing and revising laws, regulations and institutions which are irrational, which hinder expansion of 
production and which have lost touch with the t imes ." Cheng-fa Yen-shiu , editorial, 1959, 2, quoted by 
STAHNKE: op. cit. pp. 524 and 507 . This tendency is conf irmed by the fact that in the Lectures o n the prin-
ciples of criminal (1957 ) and civil ( 1 9 5 8 ) law published by the Institute for the training of political and 
legal cadres the sources of law were defined in a way directly identif ied with guiding political factors in 
People 's Republic of China. STAHNKE: op. cit. p. 5 1 6 . 
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codes notably whose functions are to fill a legal vacuum created by the revolution, or 
to condense a number of rules carrying direct revolutionary significance (such as civil 
marriage, socialist labor law etc.) or on the contrary, which are associated with the 
temporary utilization of the past codification. On the other hand, as exceptions 
tendencies of the political development may appear too, which after a certain level of 
consolidation has been achieved withdraw the achievements in question. The con-
sequences of this change will necessarily manifest themselves in a rejection of 
codification.42 Nevertheless the general validity of the trend of development pre-
sented here as principal rule seems to be confirmed by the fact that the state entering 
as the last the path of socialist development embarked on the comprehensive codifi-
cation of its legal system, and explained this exactly with the termination of its re-
volutionary period and the need for building up a consolidated system of law.43 
3. Re-codification in the socialist systems 
The fact that simultaneously with their political, social and economic consoli-
dation the socialist countries made endeavours to attain a possibly complete state of 
codification through the introduction of a series of codes, may be explained by yet 
another more general fact, notably the approval of the demand for socialist legality as 
a general postulate determining socialist legal life as a whole. The prominence given 
to the demand for legality, the need for its guaranteeing to be weighed also by formal 
criteria, was the decisive motive which as one of the preconditions of its in-
stitutionalization (manifesting itself on the plane of legislation) brought about 
4 2
 It should be noted that this dual change is characteristic of the fundamental , principal line of 
evo lut ion in China, what for the first phase o f it, viz. for the transition from revolution to consolidation was 
aptly expressed by Liu Shao-chi (note 3 9 ) . T h i s tendency did not , however, preclude the simultaneous 
ex i s tence and struggle o f tendencies to the contrary, as was ment ioned by Tung Pi -wu in his analysis of the 
practical legal nihilism in China. Eighth National Congress of the Communist Party of China, vol. II, pp. 8 8 
et seq. A s causes he indicated partly the genera l traditions of the past, partly the at tachment of the practice 
of Communist Party to the militant m e t h o d s developed during the period of its illegality. It was for this 
reason that by emphasiz ing the significance o f the change-over he had to confirm in the period of consoli-
dat ion and codification in an official way that "adherence to the state law is an intrinsic part of adherence 
to Party discipline a n d . . . violation of the state law is a violation of Party discipline". Op. cit. pp. 91 et seq., 
and in particular p. 96 . O n this s imultaneous duality alternating each other relies the illustrative exposi-
t ion which on the ground of the original dual i ty of li and fa distinguishes an "external" and an "internal" 
m o d e l in the evolution of socialist Chinese law. The "external" model corresponds to the created, for 
codif icat ion striving law. This is which s e e m e d to become predominant after the victory of socialist re-
volut ion. Under the surface, however, the "internal" model, i. e. the practice of nihilization of the law, did 
not cease to operate, which in a period of r e n e w e d political struggles deprived of its contents the "exter-
nal" model , moreover informalized it e v e n in its formal existence. Li, V. H.: The role of law in communist 
China. The China Quarterly, 4 4 / 1 9 7 0 . pp. 7 9 et seq.; in particular p. 109. 
4 3
 Cf. Р О К А , Б . : З а д а ч и к о д и ф и к а ц и и з а к о н о д а т е л ь с т в а н а К у б е . С о ц и а л и с т и -
ч е с к а я з а к о н н о с т ь , 12/1972. pp. 7 0 — 7 1 . (ROCA, В.: T h e tasks of the codi f icat ion of legislation in 
C u b a , Sotsialisticheskaya Zakonnost' , 1 2 / 1 9 7 2 . ) pp. 7 0 - 7 1 , which outlines the speech of Fidel Castro of 
about the same meaning. The author re nders account also of the unifying codif ication of the system of ju -
diciary, further the works of codification of criminal and civil substantive and procedural law, and the 
family relations law. 
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codification, in the way this had been given expression in the statements by Lenin, 
then later by giving a generalized form to the experiences so far acquired also in the 
socialist doctrine of codification. 
The demand for socialist legality on the plane of legislation, however, had not 
been achieved and completed once aifd for all simply by the creation of the funda-
mental law codes and by ensuring the integration of the branches of law into a veri-
table system of law. Legality presupposes not only the creation of a specific state, but 
also its preservation in the processes of the socio-legal evolution. Consequently 
socialist codification from the very outset came about with the perspective of re-
codification, with the recognition of the necessity and possibility of its Swn superse-
dure. Unlike the classical idea of the code of bourgeois society44, which with its 
rationalistic-axiomatic past and the ideologic background purposing the establish-
ment of the dominion of natural law came into being with a claim to eternal life, 
however, in response to the sobering and regenerating effects of continued de-
velopment dropped out of its original role only to swing over into the other extreme 
before long, i.e. from the role of the exclusive embodiment of the law to one of the 
mere signaling of the systemic pillars of the law, - socialist codification was void of 
such distorted consciousness demanding a similar stiffening perpetuation. Moreover 
socialist codification received a shape suggesting a trend in the opposite direction. As 
a matter of fact the theoretical and ideological basis of the socialist revolution was, as 
is known, formed exactly by the scientific analysis of the processes of social motion, 
the exploration of the true motives of social dynamism. And in this analysis, as a 
matter of course, the experiences of the bourgeois revolutions, stripped of their illu-
sions and freed of the core of distorted consciousness enclosing them, made their 
appearance reduced to their genuine resultants and concrete historical determining 
roots. 
In this manner socialist codification never endeavoured its own perpetuation in 
either its different phases of evolution or any of its products. Its principle was the 
lasting, yet not stiffening embodiment of law. And this principle received a support 
from a technique of regulation concentrating on the grasp of the typical45 and there 
guaranteeing the dialectical transitions between closedness and openness, corre-
sponding to the needs of social evolution46, on the one hand, and from the simple 
historical circumstance too, that the first products of socialist codification came into 
being exactly as provisional, transient consolidations of law, on the other. 
Re codification as a demand for surpassing and regenerating itself by its al-
ternation, and by this a complete, periodically recurring realization of preservation 
4 4
 Cf. e .g . VARGA, CS.: The function of law and codification. A c t a Juridica, 1 - 2 / 1 9 7 4 . p. 27Ö et 
seq.; VARGA, CS.: A kodifikáció klasszikus típusának születése Franciaországban (Birth of the classical 
type of codification in France) . Ál lam- é s Jogtudomány, 3 / 1 9 7 4 . pass im, in particular pp. 475 et seq. 
4 5
 For concentration o n the typical see PESCHKA, V.: Jogforrás és jogalkotás (Sources and making 
of law). Budapest , Akadémiai Kiadó, 1965. pp. 3 2 4 et seq.; VARGA, CS.: On the socially determined nature 
of legal reasoning, in: Etudes d e logique juridique, vol. V, Brussels, Bruylant, 1974, pp. 27 et seq. 
4 6
 Cf. VARGA: The function of law and codification, pp. 2 7 3 et*seq. 
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by its termination, or, to be more exact, the need set as a target from the beginning of 
such a re-codification and its factual possibility translated into continued practice, is 
the sign, which as the distinguished characteristic of socialist codification for the first 
time became a type-creating mark in the history of codification. As a matter of fact 
the bare phenomenon of a stress for re-codification was well-known even in the ear-
lier systems. Such a stress as an insignificant error rate of pre-codificational or 
codificational processes was of occurrence throughout the evolution of law from An-
tiquity to modern times. Moreover within the transplantation of the European idea 
of codification into the English-American legal system stress for re-codification will 
come to notice as statistical occurrence of particularly high degree, which, paradox-
ically, on crossing a given quantitative threshold has become an indicator of a specific 
quality, in particular a factor discrediting the American movement of codification 
and even an evidence of its subjectivism.47 
We shall have to make it clear, however, that the stress for re-codification of 
which we are speaking on the ground of the experiences of the past, is not at all iden-
tical with the re-codification conceived as the type-shaping sign exclusively charac-
teristic as yet of socialist codification. This is not the case merely for the reason, as if 
the need for re-codification did not emerge in the non-socialist systems of the past in 
like way as in the socialist systems of the present. A qualitative dividing line must be 
drawn because the objectivity of the need for re-codification was not known in its 
entirety in the systems preceding socialist codification. They devoted their codes to 
eternal existence, and whenever the need for re-codification emerged, by keeping 
the outer envelope of their illusions they resorted to the means of law-making by 
judicial law interpretation, or they were forced to veritable re-codification. This ex-
pedient they attributed, however, to the deficiencies of their earlier work and con-
ceived it as some sort of a reconstruction. Now socialist codification was first not only 
in giving a general meaning to the phenomenon of re-codification, but also in giving it 
a positive qualification as a natural goal renewedly to be achieved, of the processes of 
codification. It is for this reason that re-codification could develop to a type-creating 
mark, to the quality of socialist codification which includes both the recognition of 
the social necessity of the accumulation of the processes of change and the promotion 
of their realization. 
In the socialist theory of law the recognition of the significance of the 
phenomenon of re-codification manifested itself first enveloped in the distinction 
between various phases of codification and the exploration of their differentiation. 
Later, when re-codification ceased to be a mere perspectival trend, and developed 
into a social practice of truly historical generality, the phenomenon and its theoreti-
cal generalization grew to a theoretical category affecting the notion of codification 
4 7
 Cf. VARGA, CS.: A kodifikációs kísérletek alakulása az Egyesült Államokban (Attempts at 
codif ication in the Uni ted States of America) , Á l l a m - és Jogtudomány, 2 /1972 . pp. 3 0 8 et seq., in par-
ticular 3 1 8 - 3 2 1 . 
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itself. Consequently the case was not anymore one of social reality and perspective of 
a socialist codification appearing in the series of re-codifications, as a component of 
the essence of socialist codification or one of the lenders of its peculiar quality, but 
also one of the transformation of this phenomenon from the simple colouring agent 
of the general notion of codification and of it socialist conception into its former, 
moreover into one of its constituent parts. 
This significance results from the fact that re-codifications which from the 'fif-
ties onwards, by culminating at the end of the 'sixties, established the general practice 
of re-codification48, contributed decisively to the keeping alive of the law an> a 
codified one, and to its regeneration exactly by the reinforcement of its codified state 
and not to the prejudice of it. The classical concept of codification was, however, 
faded somewhat. As a matter of fact the phase of making a socialist system of law 
came to an end: these codes served for the continued development of a law already 
created, consolidated and systematized rather than for a consolidating and sys-
tematizing creation of a law of some new social and economic formation. The per-
formance concealed in these codes was not formed by an all-out political, social, 
economic and legal change-over, the institutionalization or systematization of 
something fundamentally new. Their function was the adaptation and application of 
something given to the needs of further development within the given system. The 
basic pillars of the system of regulation, i.e. its conception, principles, structure, 
stock of terms, moreover a considerable portion of its norms, were therefore left to a 
great extent intact: the modified variant of the extant was cast into a new codified 
form. 
In this manner socialist re-codification became the receptacle of any act of 
cotinued development affecting the codified law, and at the same it functioned as a 
factor of continuity within the system. The circumstance, however, that with the 
practice of re-codification as a general phenomenon a form of codification has be-
come established in the history of codification, which in the dialectics of preservation 
by terminating, so characteristic of the codificational change of law, has laid the stress 
4 8
 A s the first typical manifestations o f re-codification w e may mention the code of criminal pro-
cedure of Yugoslavia ( 1 9 5 3 ) , the code of civil procedure ( 1 9 5 4 and 1957) and the labour code ( 1 9 5 5 ) of 
Hungary, the code of criminal law of M o n g o l i a (1961) , and other initiatives. So far the most c o m p r e h e n -
s ive and most successful attempt at re-codif icat ion has been carried through by the Sov ie t Union fo l lowing 
upon the amendment of Constitution in 1957 , which divided up the functions o f codif icat ion be tween the 
U n i o n and the republics. According to the new system codif icat ion does not c o m e within the exc lus ive 
c o m p e t e n c e of the U n i o n . On a Union level on ly tne principles of civil, criminal, e tc . substantive and pro-
cedural law are enacted, which after be ing taken over normatively, but adapted to local peculiarities, are 
cast into a code form of enriched contents by the Union republics. So within a predominant unity a certain 
scope is allowed also to the prevalence o f peculiarities. Cf. e . g . Д А В Ы Д О В , В . И . : П р о б л е м ы 
к о д и ф и к а ц и и г р а ж д а н с к о г о з а к о н о д а т е л ь с т в а , К и ш и н е в , Ш т и и н ц а , 1973; И В А Н О В , 
В . И . : У г о л о в н о е п р а в о С о ю з а С С Р и с о ю з н ы х р е с п у б л и к — е д и н с т в о и о с о б е н н о с т и , 
М о с к в а , Ю р и д и ч е с к а я л и т е р а т у р а , 1973. (DAVIDOV, V . l . : P r o b l e m s o f c o d i f i c a t i o n o f t h e l e g i s l a -
tion of civil law. Kishinev, Stiinca, 1973. pass im and IVANOV.V. I.: Legislation of penal law of the U . S . S . R . 
and the Union Republ ics: Unity and peculiarity. Moscow, Yuriditcheskaya Literatura, 1973. pass im.) 
Simultaneously re-codif icat ion has b e c o m e an item of the general legislative po l i cy of the majority of 
European socialist countries. 
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expressly (and as for the contents predominantly) on preservation, could not remain 
without consequences for the theoretical concept of codification itself. As a matter of 
fact earlier the concept of socialist codification, at least as regards the stress of the 
two sides of the dialectics of preservation by terminating, adhered to a by no menas 
slight extent to the concept of bourgeois codification, radically innovating the law.49 
Still at that time this was wholly justified, as this was dictated by the promise of the 
accomplishment of in the majority of the new socialist countries unaccomplished 
bourgeois endeavours of codification and the revolutionary contents and pathos of 
the creation and consolidation of the new law of the socialist revolution. Yet al-
though these opinions not for a moment denied or ignored that "on pourrait et on 
devrait faire distinction, d 'une part, entre les codes et les codifications réalisés au 
commencement de l'instauration d'un nouvel ordre social et établissant les fonde-
ments de ce dernier et, d 'autre part, entre les codes et les codifications devenus ac-
tuels au cours du développement ultérieur d 'un ordre social donné"5 0 , when founda-
tion-laying codifications had already taken place everywhere, become part and par-
cel of the past of the socialist legal evolution, and re-codification had become almost 
the exclusive reality of the present, the shift of stress in practice indicated a certain 
shift of stress also in its theoretical reflection.51 
I. e. as regard the main line or trend of the socialist codificational history this we 
have to appraise in a sense that socialist codification has on a higher level re-created 
the form of the radical change of law in the highest degree guaranteeing its unifying 
systematization, which in a classical manner appeared as first in the codificational 
oeuvre of the Continental bourgeois revolutions. Socialist codification did not, 
however, come to a standstill at a one for all fixing of the basic institutions of the new 
society as its historical achievements, but before long, adapting itself to the needs of 
its evolution, exceeded the bourgeois conception of codification. Departing from its 
4 9
 «Notre opinion re la t iveaux codes et par conséquant , à la codi f icat ion aussi, s'écarte en tout cas 
de l'opinion de ceux qui dans l'activité de codification ne voient autre c h o s e que la mise en ordre des 
normes appartenant à une certaine branche ou un certain secteur du droit, o u bien le recueil o u le rassem-
blement des normes du droit en vigueur, accompagnés éventuel lement d e nouvel les disposit ions inter-
médiaires. A notre a v i s . . . la codif icat ion est toujours la création d'un droit nouveau ; c'est en e f f e t dans ce 
sens que la not ion moderne de la codi f icat ion avait pris corps dans les s y s t è m e s juridiques cont inentaux et 
c'est cette manière de voir que nous chois issons p o u r p o i n t de départ dans n o s expl icat ions . . . (L) 'essent ie l 
dans la codif icat ion consiste toujours dans le fait qu'el le montre le chemin de l'avenir, dans une tendance 
vers le nouveau, dans la volonté de changer l 'ancienne et ouvrir une n o u v e l l e étape de l 'évolution.» 
SZABÓ: Les problèmes de la codification à la lumière des expériences acquises dans les conditions actuelles. 
pp. 6 - 7 . 
5 0
 SZABÓ: o p . cit . 
s t
 "In r e a l i t y - w r i t e s again prof. Szabó on the ground of the general izat ion of practice in 1 9 6 9 -
the second codif icat ion has not m e a n t , and cannot e v e n mean, complete re-codif ication. T h e legislator 
inserts new e l ements and sections into the code, he alters certain chapters, whi le in general he preserves 
the principal traits, foundations, and so also most of the i tems of the general part, of the original code. In 
reality re-codif ication is not so much re-codification as it may appear as for its form. Still this re-framing in 
its entirety (italics here by the present author) may persuade the legislator, or more precisely the drafter of 
the code, easily to modify certain terms or smaller sect ions , once he has laid hands on the o ld code: re-
codification lures to a general supervision and modif icat ion of the code. " SZABÓ, l.: A kodifikáció időszerű 
általános kérdései (General prob lems of codification of the present t i m e s ) , Jogtudományi Közlöny, 
1 0 / 1 9 6 9 . p. 4 9 4 . 
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original socio-historical determinednesses the processes of socialist codification in-
stead of turning (on the pattern of bourgeois societies) the code into a mere system of 
points of reference functioning as a historical Bible, parallel to social and economic 
development they again and again regenerated the code and thus made it a compo-
nent of the system of the sources of law not only of historical value but one con-
tinuedly renewed and having a topical function. By this socialist codification has 
achieved that notwithstanding a dynamical social development the code has become 
not a fossil of past achievements, a formally valid systematic network or medium of 
possible legal solutions, but exactly progressing in synchronism with the social de-
velopment, renewedly the determinant and former of the contents of legal relations. 
Hence with the institutionalization of re-codification and its raising to the level of 
general practice socialist codification seems to be crowned with success in its attempt 
to turn the code form to a component keeping pace with social development and at 
the same time as for the weight of its contents of enhanced significance, of the system 
of sources of socialist law. 
Le déploiement d'un nouveau type, du type socialiste de la codification 
par 
C s . VARGA 
La codif icat ion socialiste est n é e historiquement non pas avec la révo lut ion socialiste, mais au 
cours de sa consol idat ion. Les d i f férentes manifestations d e la révolution social iste ont déjà montré sans 
équivoque dans la direction de la vo ie à choisir, notamment vers la codification, m a i s l'élimination du dé -
ve loppement judiciaire du droit, c 'es t -à-dire la codification n'est devenu d'actual i té qu'à l 'époque de la 
consolidation, lorsqu'en l'Union Sov ié t ique la nouvelle polit ique économique a é té établie. En v u e de 
l 'exigence de garantir la légalité sur le plan de la création du droit, c'était la codi f icat ion qui a ob tenu un 
rôle décisif, tandis que sur le plan de l'application du droit ce rôle revenait à l'institutionalisation d 'une 
surveillance généra le des procureurs. 
Le passé n'a pas joué un rôle appréciable dans la codif icat ion soviétique d u droit. Par contre, dans 
les pays de démocrat ie populaire c'est précisément leur passé en matière de codi f icat ion qui a rendu pos -
sible que leur codif icat ion ait eu lieu avec un décalage de phase , d'étape en é tape . D a n s ces p a y s - g r â c e au 
caractère graduel de la transformation socialiste - ne s'est pas produit un vacuum qui aurait réclamé d'être 
immédiatement rempli . U n e influence a était exercée cependant , pressant la codif icat ion, par le fait que 
dans nombre de pays de démocratie populaire d'autres fonct ions , ainsi p.ex. la réalisation des e x i g e n c e s 
des révolutions bourgeoises compromises , l'unification nat ionale du droit, ou b i en l'institutionalisation du 
m o y e n du droit au sens européen sont éga lement d e v e n u e s la tâche de la codif icat ion. Cela présente d a n s 
une couleur particulièrement spécif ique le jeu de fonction de la codification e t s o n entrelacement avec la 
consolidation pol i t ico-économique dans les différents pays de démocratie popula ire en Asie. 
Nous v o y o n s le trait spécifique constitutif de type de la codification social i s te dans sa perspect ive 
de recodification. Cela veut dire que la codification social iste ne poursuit pas sa propre perpétuité . 
C o m m e la légalité exige non seulement la création d'un é ta t donné , mais é g a l e m e n t son maintien cont inu 
dans l'intérêt de la réalisation de cet object i f , la codif ication socialiste prend naissance, dès le début, avec 
la reconnaissance de son propre d é p a s s e m e n t et surpassement , avec la reconnaissance de la nécess i té et 
possibilité de son remplacement pér iodique dans l'avenir. Ce la cependant s u p p o s e un nouvel é l ément non 
seulement dans la technique de ce t te codification, mais généralement aussi d a n s la manière de voir 
socialiste du p h é n o m è n e de codif ication. 
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Развертывание нового, социалистического типа кодификации 
Ч. В А Р Г А 
В и с т о р и ч е с к о м а с п е к т е с о ц и а л и с т и ч е с к а я к о д и ф и к а ц и я з а р о д и л а с ь н е 
в м е с т е с с о ц и а л и с т и ч е с к о й р е в о л ю ц и е й , а е е к о н с о л и д а ц и е й . Р а з л и ч н ы е п р о я -
в л е н и я с о ц и а л и с т и ч е с к о й р е в о л ю ц и и у ж е н е д в у с м ы с л е н н о п о к а з а л и н а в ы б о р 
к о д и ф и к а ц и о н н о г о п у т и , н о а к т у а л ь н о с т ь к о д и ф и к а ц и и и в ы т е с н е н и я р а з в и т и я 
с у д а м и з а к о н о д а т е л ь с т в а д а н а л и ш ь к о н с о л и д а ц и е й , п е р е х о д о м С о в е т с к о г о С о ю з а 
к н о в о й э к о н о м и ч е с к о й п о л и т и к е . У д о в л е т в о р и т ь т р е б о в а н и я з а к о н н о с т и н а у р о в н е 
п р а в о т в о р ч е с т в а б ы л а п р и з в а н а к о д и ф и к а ц и я , а н а у р о в н е п р и м е н е н и я п р а в а — 
е д и н ы й п р о к у р о р с к и й н а д з о р . 
П р о ш л о е р у с с к о й к о д и ф и к а ц и и н е с ы г р а л о з н а ч и т е л ь н о й р о л и в к о д и ф и -
к а ц и и с о в е т с к о г о п р а в а . В н а р о д н о - д е м о к р а т и ч е с к и х с т р а н а х , о д н а к о , и м е н н о 
п о с р е д с т в о м п р о ш л о г о и х к о д и ф и к а ц и и с т а л о в о з м о ж н ы м , ч т о б ы к о д и ф и к а ц и я 
п р а в о в о й с и с т е м ы п р о и з о ш л а п о э т а п а м и с н е к о т о р ы м с м е щ е н и е м ф а з ; в э т и х 
с т р а н а х в с л е д с т в и е п о с т е п е н н о с т и с о ц и а л и с т и ч е с к о г о п р е о б р а з о в а н и я н е в о з н и к 
т а к о й п р а в о в о й в а к у у м , к о т о р ы й п о т р е б о в а л б ы н е м е д л е н н о г о з а п о л н е н и я . В 
п р о т и в о п о л о ж н о с т ь э т о м у , к о д и ф и к а ц и ю т о р о п и л о то, ч т о в р я д е н а р о д н о - д е м о -
к р а т и ч е с к и х г о с у д а р с т в в з а д а ч и к о д и ф и к а ц и и в х о д и л и и д р у г и е ф у н к ц и и , к а к 
н а п р и м е р у д о в л е т в о р е н и е т р е б о в а н и й н е с в е р ш и в ш и х с я б у р ж у а з н ы х р е в о л ю ц и й , 
у н и ф и к а ц и я н а ц и о н а л ь н о г о п р а в а , и л и у ч р е ж д е н и е с р е д с т в п р а в а в е в р о п е й с к о м 
с м ы с л е с л о в а . В ы п о л н е н и е к о д и ф и к а ц и е й ф у н к ц и й и е е с п л е т е н и е с п о л и т и ч е с к о й 
и э к о н о м и ч е с к о й к о н с о л и д а ц и е й о с о б е н н о с в о е о б р а з н о м о ж н о н а б л ю д а т ь в р а з н ы х 
н а р о д н о - д е м о к р а т и ч е с к и х г о с у д а р с т в а х А з и и . 
С п е ц и ф и ч е с к у ю ч е р т у с о з д а н и я т и п о в с о ц и а л и с т и ч е с к о й к о д и ф и к а ц и е й 
в и д и м в е е р е к о д и ф и к а ц и о н н о м п е р с п е к т и в е . Э т о о з н а ч а е т т о , ч т о с о ц и а л и с т и -
ч е с к а я к о д и ф и к а ц и я н е с т р е м и т с я к у в е к о в е ч е н и ю с а м о й с е б я . Т а к к а к з а к о н -
н о с т ь п р е д п о л а г а е т н е т о л ь к о с у щ е с т в о в а н и е , н о и б е с п е р е б о й н о е п о д д е р ж а н и е 
д а н н о г о с о с т о я н и я , в и н т е р е с а х э т о г о с о ц и а л и с т и ч е с к а я к о д и ф и к а ц и я з а р а н е е в о з -
н и к а е т т а к , ч т о п р и з н а н ы в о з м о ж н о с т ь и н е о б х о д и м о с т ь е е п р е ж н е й п е р и о д и -
ч е с к о й с м е н ы и п р е в ы ш е н и я с а м о й с е б я . Э т о , о д н а к о , п р е д п о л а г а е т н о в ы й э л е м е н т 
н е т о л ь к о в т е х н и к е с о ц и а л и с т и ч е с к о й к о д и ф и к а ц и и , н о и в с о ц и а л и с т и ч е с к о м 
п о н и м а н и и с а м о г о я в л е н и я к о д и ф и к а ц и и . 
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Einige Bemerkungen über das IPR der 
Deliktsobligationen mit besonderer Rücksicht 
auf die Monographie von V.Trutmann 
von 
I . V Ö R Ö S 
wissenschaftl icher Mitarbeiter 
Institut für Staats- und Rechtswissenschaften der Ungarischen A k a d e m i e der Wissenschaften 
Die Frage des Deliktsrechts nimmt heute in den Di skuss ionen des IPR eine zentrale Stel-
lung ein. Die Diskuss ionen folgen zwei Richtungen: einige A u t o r e n halten an die weitere Auf-
rechterhaltung des Prinzips des lex loci delicti commissi fest, andere suchen die L ö s u n g auf dem 
W e g einer Kombinierung dieses Prinzips mit anderen Über legungen . Die Diskuss ion — obwohl 
auch am Kontinent nicht beispiellos - ist grundlegend von n e u e m in der Theorie und Praxis der 
Vere in igten Staaten ent f lammt, im Z u s a m m e n h a n g mit d e m Fall Babcock v. Jackson. D i e ame-
rikanischen Autoren versuchen diese Frage aufgrund der Untersuchung der Z ie l s e t zung der an-
zuwendenden Rechtsregel bzwvder Interessiertheit des g e g e b e n e n Staates zu entsche iden . In der 
kontinentalen Rechtsl iteratur versucht V. Trutmann als erste d ie Methode der Interessenanalyse 
und die der auf die Erwartungen der Parte ien aufgebauten, in der kontinentalen Rechtsliteratur 
schon bekannten M e t h o d e zü „vermählen". D i e Studie analysiert diese Lösung u n d gelangt zur 
Folge , daß hinter d e n Interessen des Staates , den Zielsetzungen der Rechtsregel e igent l ich die In-
teressen der Parteien s tehen, sie müssen a lso bei der Suche nach einer kollisionsrechtlichen Lö-
sung bevorzugt werden. Jene Fragen aber, bei denen ein wirkl iches staatl iches-gesetzgeberisches 
Interesse besteht, tragen verwaltungsrechtl ichen Charakter, d ie eben deshalb nicht zum The-
menkre i s des IPR gehören . Mit Rücksicht auf das oben G e s a g t e lehnt der Autor die sogar mit den 
Erwartungen der Parte ien kombinierte A n w e n d u n g der M e t h o d e der Interessenanalyse ab. 
Als das in New York wohnhafte Ehepaar Jackson das Fräulein Babcock auf 
einen Weekend-Ausflug in das benachbarte Kanada eingeladen hat, wußten beide 
nicht, daß sie bald als prozeßführende Parteien vor einem Gericht einander gegen-
überstehen werden, um so weniger das, daß das im Jahre 1963 in ihrer Streitsache 
gefaßte Urteil die international-privatrechtliche Literatur in ein Fieber versetzen 
wird. Im Zusammenhang mit dem Urteil erschienen noch im Jahre 1963 eine Reihe 
von Kommentaren, und seitdem ist eine Arbeit, die sich mit der IPR der Deliktsob-
ligationen befaßt - ohne die Erwähnung des Babcock v. Jackson Falles gar unvor-
stellbar. 
Die sich mit der Frage der außervertraglichen Verantwortlichkeit im IPR be-
schäftigende Rechtsliteratur hat sich im vorigen Jahr mit einer neuen, bemerkens-
werten Monographie bereichert.1 Schon der Untertitel erweckt Aufmerksamkeit: er 
kündigt an, daß die Autorin die Absicht hat, die Frage zu untersuchen, wozu sie die 
Literatur des Kontinents überblickt und auch die modernsten amerikanischen The-
orien und Erfahrungen in Betracht zieht. Die Aufmerksamkeit wird durch die Tat-
sache noch weiter gesteigert, daß die Autorin das Thema nicht auf die Frage der 
1
 TRUTMANN, V.: Das internationale Privatrecht der Deliktsobligationen. Ein Beitrag zur Aus-
einandersetzung mit den neueren amerikanischen Theorien. Helbing und Lichtenhahn, 1 9 7 3 . 196 p. 
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Verantwortlichkeit einengen will, sondern sich auch mit allgemeineren Fragen des 
IPR beschäftigt — wo es notwendig ist und um die Probleme besser exponieren zu 
können - behandelt sie sogar materiellrechtliche Fragen. Im ersten Teil stellt sie die 
wichtigsten überseeischen und kontinentalen Theorien und die Rechtsprechung dar. 
Im zweiten Teil führt sie ihren eigenen Standpunkt unter dem Titel „Die teleologi-
sche Anknüpfung der Deliktsobligationen" aus. Dieses Thema spaltet sich auf zwei 
Teile: auf den allgemeinen und den besonderen Teil. Im allgemeinen Teil beschäftigt 
sich Trutmann mit den Fragen der kollisionsrechtlichen Regelbildung, mit dem auf 
Delikte im allgemeinen anzuwendenden Recht und mit einigen verbundenen Fragen 
(Verjährung, Beweislast), sowie mit dem Problem der Konkurrenz der Ansprüche 
aus Vertrag und Delikt. Der besondere Teil untersucht das - auf die einzelnen Fälle 
der Verantwortlichkeit - anzuwendende Recht. 
Die Autorin stellt fest: das IPR wurde von den schwerwiegenden wirtschaftli-
chen (wissenschaftlich-technischen) und gesellschaftlichen Veränderungen des 
vergangenen Jahr hunderte nicht beeinflußt. Ein gutes Beispiel stellt die Theorie der 
Verantwortlichkeit im IPR dar, die - und in dieser Hinsicht war auch die ungarische 
Theorie keine Ausnahme2 - daran festhielt, daß auf das Delikt das Recht des Ortes 
der schädigenden Handlung anzuwenden ist. Inzwischen entwickelte sich aber die 
Rechtsprechung ganz anders, und führte oft zur kumulativen Anwendung des lex 
fori und des lex loci delicti commissi. In Deutschland wurde diese Lösung sogar durch 
das EGBGB kodifiziert.3 
Einer der interessantesten Teile der Monographie ist die klare, umfassende, 
bündige - vielleicht zu bündige - Darstellung der amerikanischen und danach der 
europäischen Theorien. Ihre Bedeutung muß um so mehr herausgehoben werden, da 
sie, unseres Wissens, die erste diesbezügliche umfassende Zusammenfassung und 
kritische Darstellung ist. Das , ,aproach" von Currie4 ist die Interessenanalyse der in 
Frage kommenden Staaten. Mit feinem Gefühl bringt die Autorin den Leser darauf, 
wie Cavers5 die Auffassung von Currie weiterentwickelt. Er erkennt, daß die Inter-
essenanalyse an sich nicht ausreicht, und daß man nicht im allgemeinen die Interes-
siertheit des Staates oder der Rechtsordnung suchen muß, sondern unmittelbar die 
Zielsetzung der materiell-rechtlichen Norm. Später werden wir mit der ,,better 
law"-Theorie von R. Leflar und mit der Auffassung von Von Mehren und Trautman 
(„concerned jurisdiction") bekannt; danach finden wir eine ausführliche Darstel-
lung der lex fori- Theorie von A. Ehrenzweig.6 Die Theorien werden von zahlreichen 
Rechtsfällen verfolgt. Die Darlegung der europäischen Theoretiker beginnt mit der 
2
 Siehe ausführlicher; VÖRÖS, I.: A kétoldalú jogegységesítés jelene és perspektívái (Gegenwart 
und Perspektiven der bi lateralen Rechtsvereinheitl ichung). Á l l a m é s Jogtudomány, 3 / 1 9 7 1 . 
3
 TRUTMANN: op . cit. p. 12 
4
 Op. cit p. 19. 
5
 Op. cit. p. 2 8 . 
6
 Siehe ausführlicher: MÁDL, F.: Vívódás a valósággal a nemzetközi maganjogban (Kampf mit 
der Wirklichkeit im I P R ) . Á l lam és Jogtudomány , 1 /1969. 
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Besprechung der „proper law"-Theorie von J. H. C. Morris7, der die mit dem Ge-
danken der „sozialen Einbettung" begründete Auffassung vonH. Binder folgt. Nach 
den Ausführungen von P. Bourel werden wir mit dem Standpunkt von O. Kahn-
Freund vertraut. Zum Schluß unterwirft Trutmann die obigen Auffassungen einer 
eingehenden Kritik, wobei sie ihre Bedeutung und Lehre hervorhebt. 
Im zweiten Teil erörtert die Autorin vor allem die Möglichkeit der kollisions-
rechtlichen Regelbildung.8 Der Ausgangspunkt der Anknüpfung ist die Zielsetzung' 
der materiellrechtlichen Norm, und es kommt als zweiter Gesichtspunkt die berech-
tigte Erwartung der Parteien hinzu. Die Zielsetzung der materiellrechtlichen Norm 
bedeutet in der Auffassung der Autorin ihrem Wesen nach die Übernahme der 
amerikanischen Interessenanalyse. Mit den berechtigten Erwartungen der Parteien 
nimmt Trutmann einen bisher vernachlässigten Aspekt der Frage in ihre Untersu-
chungen auf: nämlich den persönlichen Aspekt. Sie will solcherweise Binder und 
Kahn-Freund zitierend die soziale Umwelt in Betracht ziehen. Die berechtigten 
Erwartungen der Parteien beziehen sich auf die Anwendung des Rechtes des ge-
meinsamen Wohnsitzes der Parteien. 
Aus den Lehren, die die starre logische Anwendung des lex loci delicti com-
missi aufwies, gelangt Trutmann zur Ansicht, daß es nicht zweckmäßig wäre, einea/-
les umfassende Kollisionsnorm aufzustellen. Sie bildet dementsprechend Fallgrup-
pen.9 Ihrem Gedankengang entsprechend zwei Fallgruppen: die eine gründet sich 
auf die territoriale, die andere auf die persönliche Anknüpfung. Das Wesen ihrer 
Konzeption - die wir später noch ausführlich besprechen werden - ist die folgende: 
bei der territorialen Anknüpfung muß man auch im weiteren das Recht des Delikts-
ortes anwenden; wenn der Ort der Verursachung des Schadens und der der Schädi-
gung abweichen, dann soll im Falle einer der Risikoverteilung dienenden Verant-
wortlichkeit-das Recht der Schädigung, im Falle der der Beeinflussung des Verhal-
tens dienenden - also unserer Auffassung nach Verschuldenshaftung — das Recht des 
Ortes, wo der Schaden verursacht wurde, anwendbar sein. Auf die persönliche An-
knüpfung kommt die Reihe nur dann, wenn der Wohnsitz der Parteien gemeinsam 
ist. Sonst hat der verschiedene Wohnsitz der Parteien keine Bedeutung. Bezüglich 
der einzelnen Rechtsfragen - also die Voraussetzungen der Verantwortlichkeit — 
nimmt die Autorin eine sehr differenzierte Stellung ein.10 
Ein besonders umfangreiches Kapitel befaßt sich mit dem Problem der Kon-
kurrenz der Ansprüche aus Vertrag und Delikt. In der ungarischen Rechtsordnung — 
wie es bekannt ist - besteht kein Unterschied zwischen den beiden Ansprüchen. Die 
Untersuchung der schweizerischen, deutschen, französischen und angelsächsischen 
Lösungen führten die Autorin zur Folge, daß die innere Notwendigkeit der Aus-
einanderhaltung der obigen Ansprüche fehlt. Die Folgen dieser Tatsache müssen 
7
 TRUTMANN: o p . cit. p. 5 6 . 
8
 O p . cit. p. 6 7 
9
 O p . cit. p. 8 9 . 
1 0
 O p . cit. p. 1 0 0 . 
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auch am Gebiet des IPR gezogen werden. Die Lösung des Problems sieht Trutmann 
darin, daß die Anknüpfung der vertraglichen Ansprüche an die der deliktischen ge-
nähert werden soll.11 Diese ein wenig unklare Formulierung führt dazu, daß im Falle 
der Konkurrenz auch die Ansprüche aus Vertragsverletzung als deliktisch beurteilt 
werden sollen. 
Der letzte Teil der Monographie untersucht die einzelnen typischen Delikte; 
genauer das, ob die Abweichung von der allgemeinen Kollisionsregel — infolge der 
Spezialitäten dieser Tatbestände - notwendig sei. Die Autorin ordnet die einzelnen 
Delikte in zwei Gruppen ein (Verantwortlichkeitstatbestände, die der Risikovertei-
lung dienen und solche, die nicht der Risikoverteilung dienen). In der ersten Gruppe 
finden wir die Straßenverkehrsunfälle, die Arbeitsunfälle, die Produzentenhaftung, 
die Personen- und Warenbeförderung. In der zweiten Gruppe finden wir die Delikte 
gegen die Ordnung des Wettbewerbs und jene, die die Persönlichkeitsrechte verlet-
zen. Trutmann untersucht die einzelnen Delikte durch Darstellung zahlreicher Fälle 
der Rechtsprechung, sowie durch die sehr gründliche Analyse der Rechtsnormen 
und theoretischen Standpunkte der einzelnen Länder. Die eingehende Besprechung 
dieses Teiles der Monographie ist jedoch aus Umfangsgründen nicht möglich. 
Zusammenfassend können wir feststellen, daß Trutmann die Frage der De-
liktsobligationen im IPR auch im weiteren grundlegend durch die Anwendung des 
Rechts des Deliktsortes lösen will. Eine Ausnahme bilden jedoch aus den erwähnten 
Delikten der Arbeitsunfall, die Produzentenhaftung, die Personenbeförderung, so-
wie die Straßenverkehrsunfälle insofern bei ihnen- lau t der Ausführungen des All-
gemeinen Teiles - das Recht des gemeinsamen Wohnsitzes anzuwenden ist. Dieses 
Ergebnis ist verständlich, da die Autorin die im Allgemeinen Teil festgestellten 
Grundsätze konsequent auf die einzelnen Delikte anwendet. 
Ihre Konzeption im Allgemeinen Teil ist grundlegend durch die sich auf die In-
teressenanalyse stützenden amerikanischen Theorien, vor allem die von Cavers und 
unter den europäischen Theorien durch die von Binder und Kahn-Freund beein-
flußt. Diese Doppelwirkung führt sie zur Aufstellung der beiden regelbildenden 
Kriterien: zur Zielsetzung der materiellrechtlichen Norm, sowie zur berechtigten 
Erwartung der Parteien. Da es sich um die kardinale Frage der Monographie han-
delt, ist sehr interessant zu untersuchen, wie diese „Vermählung" der Autorin ge-
lingt. Im weiteren werden wir uns also der Frage widmen, aufgrund welcher Über-
legungen Trutmann diese beiden Kriterien aufstellt, und wie sie diese Kriterien bei 
der Schaffung ihres allgemeinen Anknüpfungsprinzips (grundlegend das Recht des 
Deliktsortes und im Falle des gemeinsamen Wohnsitzes dieses Recht) anwendet. 
Die Interessenanalyse bedeutet wesentlich die von den amerikanischen Auto-
ren bekannte Interessenanalyse, doch mit der Ergänzung, daß Trutmann die Ge-
sichtspunkte der Interessiertheit unter das Ziel der Prevention und Reparation ein-
ordnet.12 Bei der Untersuchung der berechtigten Erwartungen der Parteien geht 
1 1
 O p . cit. p. 140 u n d 1 9 1 . 
1 2
 O p . cit. p. 82. 
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Trutmann davon aus, daß der Gesichtspunkt der Voraussehbarkeit des anzuwen-
denden Rechts bisher in der Kollisionsnorm der Deliktsobligationen nur eine ge-
ringe Rolle spielte. Sie weist darauf hin, daß wenn die eine Funktion des Delikts-
rechts die Beeinflussung des Verhaltens ist, so sind die Voraussehbarkeit der anzu-
wendenden Rechtsregel, die Sicherung der Möglichkeit der Anpassung des Verhal-
tens an sie Grundbedingungen ihrer Geltendmachung.13 Eine selbstverständliche 
Konsequenz dieser Betrachtungsweise ist, daß die Autorin berechtigte Erwartungen 
grundlegend an der Seite des Schädigers vorhanden zu sein sieht, doch ohne ihren 
Standpunkt ausführlicher darzustellen erwähnt sie, daß der Geschädigte auch Er-
wartungen haben kann. Die Erwartung der beiden Partner richtet sich - laut Trut-
mann - auf die Anwendung des gemeinsamen Wohnsitzrechtes.14 
Als praktische Anwendung der beiden Kriterien etabliert die Autorin zweier-
lei Anknüpfungen; dementsprechend zwei Fallgruppen: die territoriale und die 
persönliche. 
1. Zur Fallgruppe der territorialen Anknüpfung gehören die folgenden Fälle: 
a) Der Ort der unerlaubten Handlung, sowie der Schädigung und des Wohn-
sitzes der Parteien liegt in demselben Staat - der Fall trägt rein inländischen Cha-
rakter, es besteht also kein kollisionsrechtliches Problem. 
b) Der Ort der unerlaubten Handlung und der Schädigung liegt zwar in dem-
selben Staat, doch der Schädiger wohnt im Ausland. Trutmann hielt daran fest, daß 
das lex loci delicti commissi auch in diesem Falle anwendbar ist. Ihre Gründe: gemäß 
dem Ergebnis der Interessenanalyse ist der Staat des Ortes der Schädigung daran in-
teressiert, daß seine Verhaltensregeln in seinem Hoheitsgebiet eingehalten werden 
sollen. Das Recht des Deliktsortes muß auch in jenem Falle anwendbar sein, wenn 
das Recht des Wohnsitzes des Schädigers strenger ist als das des Deliktortes; der 
Staat des Wohnsitzes des Schädigers ist nämlich gar nicht daran interessiert, daß 
seine strengere Schadenersatzrechtsregel zugunsten eines im Ausland geschädigten 
Aus länders -und zu Lasten einer in seinem Gebiet wohnenden Person-angewandt 
werden soll. 
Über berechtigte Erwartungen der Parteien können wir hier nur bezüglich des 
Schädigers sprechen, da der Wohnsitz des Geschädigten am Deliktsort liegt. Wer 
sich aber ins Ausland begibt, soll mit der Anwendung der dort geltenden Normen 
rechnen — folglich kann der Schädiger nicht die Anwendung des Rechtes seines ei-
genen Wohnsitzes fordern. 
c) Im Falle, wenn der Geschädigte im Ausland, der Schädiger aber am De-
liktsort wohnt, nimmt die Autorin aufgrund der Interessenanalyse den Standpunkt 
ein, daß auch hier das lex loci anzuwenden sei.15 Eine Analyse der berührten Staaten 
fehlt aber, es sind nur einige amerikanische Streitfälle erwähnt - sie werden jedoch 
ohne Verallgemeinerungsanspruch dargelegt. Die Erwartungen der Parteien be-
1 3
 Op. cit. p. 86 . et seq. 
1 4
 Op. cit. p. 8 8 - 8 9 . 
1 5
 Op. cit. p. 91 . 
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ziehen sich ebenso auf die Anwendung des/ex loci delicti commissi, denn wer sich im 
Ausland aufhält, kann nur mit der Anwendung der Schadenersatzregel des Staates 
des Aufenthaltsortes rechnen, und nicht damit, daß er nach den Rechtsregeln des 
eigenen Wohnsitzstaates Schadenersatz erhalten wird. 
d) Wenn keine der Parteien am Deliktsort wohnt, ist der Staat des Delikts-
ortes an der Anwendung des eigenen Rechtes interessiert, um damit das Verhalten 
im eigenen Gebiet effektiv beeinflussen zu können. Das lex loci ist daher auch in 
diesem Falle anwendbar.16 
e) Das alte Problem, wenn die schädigende Handlung und der Schaden in zwei 
verschiedenen Staaten erfolgten, löst Trutmann von Ehrenzweig ausgehend: wenn 
das Ziel der Verantwortlichkeit grundlegend die Risikoverteilung und nicht die Be-
einflussung des Verhaltens ist (kompensatorische Haftung), dann ist das Recht des 
Ortes der Schädigung anwendbar. Dies wird durch die berechtigte Erwartung des 
Schädigers so eingeengt, daß - da hier die Versicherung eine große Rolle spielt - ein 
Recht, mit dem der Schädiger nicht rechnen konnte, nicht angewendet werden 
kann.1 7 
Wenn es sich aber um eine das Verhalten beeinflussende Verantwortlichkeit 
handelt (admonitorische Haftung), ist das Recht des Ortes der unerlaubten Hand-
lung anzuwenden. Die Autorin ergänzt die Lösung von Ehrenzweig folgenderweise: 
da die Haftung immer auch eine kompensatorische Seite hat, kann auch der Staat des 
Ortes der Schädigung an der Anwendung seines Rechtes interessiert sein, besonders 
dann, wenn der Geschädigte dort wohnt. Andererseits weist sie darauf hin, daß das 
Ziel der Regelung der Verantwortlichkeit nicht nur die Beeinflussung des Verhal-
tens im eigenen Gebiet sein kann, sondern sich auch auf die Auswirkung des Ver-
haltens im Gebiet eines anderen Staates beziehen kann.18 
2. Die Fallgruppen der persönlichen Anknüpfung sind die folgenden: 
a) Wenn keine der Parteien am Deliktsort wohnt, doch ihr Wohnsitz derselbe 
ist, so ist das Recht des gemeinsamen Wohnsitzes anzuwenden. Dieser Staat ist des-
halb interessiert, weil sich die Auswirkungen der Schädigung im allgemeinen am 
Wohnsitz des Geschädigten melden, welcher in diesem Falle auch Wohnsitz des 
Schädigers ist. Auch die berechtigten Erwartungen beziehen sich auf die Anwendung 
des gemeinsamen Wohnsitzrechtes: der potentielle Schädiger schließt einen Versi-
cherungsvertrag im allgemeinen mit Rücksicht auf das Risiko seines Wohnsitzes ab. 
Auch der Geschädigte kann nur die Anwendung des Wohnsitzrechtes erwarten.19 
b) Wenn keine der Parteien am Deliktsort wohnt, und auch ihre Wohnsitze 
verschieden sind, dann hat der Wohnsitz der Parteien an sich als Anknüpfungsfaktor 
keine Bedeutung. Also ist das lex loci delicti commissi anzuwenden. 
16
 Op. cit. p. 9 2 . 
1 7
 Op. cit. p. 9 3 . 
18
 Op. cit. p. 9 5 . 
19
 Op. cit. p. 9 8 . 
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с) Wenn im obigen Fall b) die Rechte der - sonst verschiedenen - Wohnsitze 
der Parteien übereinstimmende Regelungen beinhalten, hat diese Tatsache an sich 
ebenso keine Bedeutung, also muß das lex loci angewendet werden. Doch aus Bil-
ligkeitsgründen kann statt einer für eine Partei besonders nachteiligen Regel die 
übereinstimmende Rechtsnorm des Wohnsitzrechts angewendet werden. 
Es lohnt sich zu untersuchen, wie Trutmann in den einzelnen Fällen ihre Auf-
fassung über die Interessenanalyse anwendet. Vor allem müssen wir bemerken, daß 
die Interessenanalyse nicht in jedem Falle durchgeführt wird (Fall l .c und 2.b); wo 
aber die Autorin die Analyse durchführt, untersucht sie jedoch die Interessiertheit 
nicht aller in Frage kommenden Rechte. Wir finden keine Analyse weder seitens des 
Schädigers noch des Geschädigten im Fall l .d), im Fall 2.a) fehlt aber die Untersu-
chung der Interessen des Deliktsortes. 
Die Autorin hielt - wie sie dies schon im voraus angekündigt hat - für den 
grundlegenden Gesichtspunkt der Interessenanalyse die Interessiertheit des Staates 
darin, die in seinem Hoheitsgebiet wohnenden und sich aufhaltenden Personen in 
der Richtung der Einhaltung seiner Verhaltens-, dementsprechend Haftungs- und 
Schadenersatzregel zu beeinflussen. Als zweiten Gesichtspunkt will sie das risiko-
verteilende oder verhaltensbeeinflussende Ziel der Haftungsregel in Betracht zie-
hen. Wir finden aber keine Erklärung, warum erstrangiger Gesichtspunkt der eine, 
und warum zweitrangiger der andere ist. Es ist auch unklar, aufgrund welcher Krite-
rien die Analyse einmal nach dem ersten, andermal nach dem zweiten Kriterium 
durchgeführt werden soll. Trutmann analysiert nämlich im allgemeinen aufgrund des 
ersten Gesichtspunktes, nur in einem Fall operiert sie (Fall 1 .e) mit dem zweiten. 
Unter solchen Umständen kann man die Möglichkeit nicht ausschließen, daß die 
Interessenanalyse gegebenenfalls zu einem anderen Ergebnis geführt hätte wenn wir 
eben das Ziel der Haftungsregel für grundlegend ansehen würden. Noch weniger 
läßt sich ein solches Ergebnis ausschließen, wenn wir die Interessenanalyse unter 
Berücksichtigung beider Gesichtspunkte durchführen. Wenn z.B. im Fall l .b) das 
Interesse bezüglich der Einhaltung der Verhaltensregel als Argument zur Anwen-
dung des Rechtes des Deliktsortes betrachtet werden soll, so könnte aus demselben 
Grund als Interesse des Wohnsitzstaates des Schädigers angenommen werden, be-
sonders dann, wenn der Schädiger seinen Wohnsitz nur für ein Wochenende verlas-
sen hat. Die Autorin versucht mit einer Argumentation, die aber formal zu sein 
scheint, die Uninteressiertheit des Wohnsitzstaates des Schädigers zu begründen: 
das strengere Recht des Wohnsitzstaates des Schädigers ist gar nicht daran interes-
siert, sein Recht auf die schädigende Handlung - die einen Ausländer im Ausland 
betrifft - auf eine in seinem Gebiet wohnende Person anzuwenden. Dieser Staat ist 
wirklich nicht interessiert, aber der Wohnsitzstaat des Geschädigten - der übrigens 
in diesem Fall mit dem Deliktsort identisch ist - kann aus Reparations- und Geschä-
digtenschutzüßerlegungen eben daran interessiert sein, daß das strengere Recht des 
Wohnsitzstaates des Schädigers angewendet werden soll. Siehe das konkrete Bei-
spiel, wenn die gemeinsame Anwendung der beiden, von der Autorin aufgestellten 
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Kriterien - also die Beachtung auch des Zieles der Haftungsregel (gegebenenfalls 
die Einbeziehung des Gesichtspunktes der Reparation in die Analyse) - bei glei-
chem Tatbestand zu einer Begründung führt, die der Konzeption der Autorin wi-
derspricht. Und obwohl dies an dem Ergebnis nichts ändert - denn in diesem Falle, 
wie schon erwähnt der Deliktsort und der Wohnsitzstaat des Geschädigten die glei-
chen sind - führt die konsequente Anwendung der Methode der Autorin zu zwei 
einander gegensätzlichen Argumentationen. 
Besonders interessant sind die Ausführungen der Autorin zum Fall 1 .e) hin-
sichtlich der Interessiertheit des Wohnsitzstaates des Geschädigten und des Hinaus-
reichens des Zieles der Verantwortlichkeit über das Gebiet des Staates. Wir müssen 
sogar feststellen, daß diese Überlegungen nicht nur in diesem Fall, sondern auch im 
allgemeinen gültig sind. Hätte die Autorin auch diese beiden Gesichtspunkte neben 
den der Interessenanalyse aufgenommen, wäre sie kaum zum Ergebnis des Falles 
l .b) - zur kategorischen Ablehnung des Rechtes des Wohnsitzstaates des Geschä-
digten - gelangt. Wenn wir nämlich - und nicht nur im Fall l .e), sondern auch im 
allgemeinen — den Standpunkt vertreten, daß das Ziel der Verantwortlichkeitsregel 
die Beeinflussung des Verhaltens, aber nicht ausschließlich im Gebiet des gegebenen 
Staates ist, sondern diese Beeinflussung bei den Auswirkungen des Verhaltens auch 
nicht ohne Interesse ist, dann - zumindest wenn man konsequent sein wi l l - muß man 
diesen Standpunkt auch im Fall l .b) einnehmen - und dies suggeriert wieder die 
Anwendung des Wohnsitzrechtes des Schädigers. Es ist bemerkenswert, daß diese 
Idee - aber wieder mit begrenzter Gültigkeit - im Fall 2.a) zurückkehrt. Im Leser 
taucht aber unwillkürlich die Frage auf: warum kommt der Gesichtspunkt der Aus-
wirkung der Handlung von sieben Fällen nur in zweien in Betracht. 
Die Interessiertheit des Wohnsitzstaates des Geschädigten drückt inhaltlich die 
ähnliche Forderung aus: die Reparation. Es handelt sich um die schädigenden Aus-
wirkungen, wenn der Ort der Auswirkungen, also der der Schädigung (und nicht der 
der Handlung) und der Wohnsitz des Geschädigten voneinander abweichen. Zwar 
betont Trutmann bei der Darstellung der berechtigten Erwartungen der Parteien, 
daß jenes Recht grundlegend für die Parteien Bedeutung hat, in dessen Sphäre sie 
leben (wohnen oder aufhalten). Von diesem Gesichtspunkt erfolgt aber nur in einem 
Fall [l.e)] Interessenanalyse. Auch im Fall l .b) analysiert die Autorin nicht die In-
teressen des Wohnsitzes des Geschädigten, sondern die des Deliktsortes. Dieser Ort 
kommt also nur deshalb in Betracht, weil er Deliktsort und nicht deshalb, weil er 
Wohnsitz des Geschädigten ist. Auch im Fall 2.a) wird die Interessiertheit des 
Wohnsitzes des Geschädigten nur deshalb ermessen, weil er der gleiche ist wie der 
Wohnsitz des Schädigers. 
Untersuchen wir nur, zu welchem Ergebnis die Beachtung der Interessiertheit 
des Wohnsitzes des Geschädigten im Fall l .d) geführt hätte. Hier untersucht die 
Autorin nur die Interessen des Deliktsortes, obwohl der Wohnsitzstaat des Geschä-
digten auch daran interessiert ist, daß der Geschädigte eine - seinem eigenen wirt-
schaftlich-gesellschaftlichen und rechtlichen Milieu entsprechende - Entschädigung 
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erhalte. Wir sollen jetzt schon unsere Untersuchungen nicht auf diesen Gesichts-
punkt beschränken. Im Fall 2.b) finden wir keine Interessenanalyse. Die Begrün-
dung: eine personelle Anknüpfung kann nur eine, sich auf die Anwendung des ge-
meinsamen Wohnsitzrechtes beziehende Erwartung der Parteien begründen. Da es 
einen solchen gemeinsamen Wohnsitz hier nicht gibt - sagt die formelle Argumenta-
tion - , bestehen auch keine Erwartungen, also die Interessiertheit der Wohnsitze der 
Parteien muß gar nicht untersucht werden. Es ist klar, daß eine solche Argumenta-
tion noch von der Pflicht der - sonst selbst von Trutmann als so wichtig betrachteten 
- Interessenanalyse nicht entlastet. Der Umstand an sich nämlich, daß nach der Be-
urteilung der Autorin die Erwartungen der Parteien im Falle der verschiedenen 
Wohnsitze irrelevant — also nicht „berechtigt" - ist, bedeutet gleichzeitig keines-
wegs, daß ihr Wohnsitzstaat uninteressiert ist. Wenn wir konsequent im Gedanken-
gang der Autorin bleiben wollten, müßten wir dann wenigstens die Interessen der 
folgenden Staaten analysieren: die Interessiertheit des Staates des Deliktsortes und 
des Wohnsitzstaates des Schädigers bezüglich der Einhaltung der Verhaltensregel; 
die Reparationsinteressiertheit des Wohnsitzstaates des Geschädigten aus dem Ge-
sichtspunkt des Zieles der Haftungsregel; endlich die Interessiertheit des Wohnsitz-
staates des Schädigers im Zusammenhang mit dem Schutz des Schädigers von even-
tuellen übertriebenen Schadenersatzansprüchen. Natürlich damit an sich, daß wir 
die Interessiertheit wahrnehmen, kann man das lex loci delicti preferierenden 
Standpunkt der Autorin nicht in Zweifel ziehen. Das könnten wir nur dann tun, 
wenn aus dem Konkurrenzduell der interessierten Staaten der Staat des Deliktsortes 
siegreich hervorginge. Diese Konfrontation finden wir aber in den Erörterungen der 
Autorin nicht. Es scheint so, daß Trutmann die Auswahl der aus dem Gesichtspunkt 
der Interessiertheit in Frage kommenden Staaten und die danach kommende Ver-
gleichung ihrer Interessiertheit voneinander nicht absondert. Nur solcherweise 
könnte man nämlich erklären, wie an dieser Stelle das Grundproblem des Kolli-
sionsrechts konkretisiert wird: welche sind die in Frage kommenden Rechte, und 
welches (welche) Recht (Rechte) soll (sollen) dann die Kollisionsregel anrufen? 
Die Vergleichung der Interessiertheit der berührten Staaten erfolgt nur in ei-
nem Fall, auch dort nur in der Form einer Erklärung. Die Autorin stellt im Fall 1 .b) 
fest, daß die Interessen des Staates des Deliktsortes bezüglich der Einhaltung seiner 
Verhaltens- und Schadensersatzregeln die Interessiertheit des Wohnsitzstaates des 
Schädigers überholen.20 Eine Sache kann als sicher angenommen werden: die In-
teressenanalysen tragen — wegen Mangel eines objektiven Vergleichsmaßes — einen 
sehr subjektiven Charakter. 
Wenden wir uns jetzt der Realisierung der allgemeinen Grundsätze der be-
rechtigten Erwartungen der Parteien in den einzelnen Fällen zu. Die Autorin weist in 
sehr interessanten Ausführungen darauf hin, daß in der gegenwärtigen Regelung der 
Deliktsobligationen die Voraussehbarkeit des anzuwendenden Rechts keine Rolle 
2 0
 O p . cit. p. 9 0 . 
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spielt.21 Das Verhalten des Schädigers kann nur so motiviert werden, wenn er im 
voraus wissen kann, welches Recht auf sein Delikt angewendet werden wird. Wenn 
aber die Haftungsregeln einen Risikoverteilungscharakter tragen, tritt die Versi-
cherbarkeit der Verantwortlichkeit in den Vordergrund, genauer der Einklang der 
eventuell eintretenden Verantwortlichkeit und des Versicherungsvertrages. Zu-
sammenfassend kann man seitens des Schädigers die Erwartung auf die Anwendung 
jenes Rechtes als berechtigt betrachten, mit dessen Anwendung er rechnen konnte. 
Seitens des Geschädigten kann von einer solchen Motivation keine Rede sein, 
er kann daher auch keine Erwartungen haben. Seine Interessen manifestieren sich als 
die Interessen jener Gemeinschaft, in der er lebt.22 Doch können auch die Erwar-
tungen des Geschädigten in Betracht kommen, nämlich wenn die Wohnsitze des 
Schädigers und Geschädigten im gleichen Staat liegen. In einem solchen Fall bezie-
hen sich ihre Erwartungen auf die Anwendung des gemeinsamen Wohnsitzrechtes, 
da beide Parteien vor allem jenes Recht vor den Augen halten, in dessen Sphäre sie 
wohnen.23 
Wie verwirklichen sich diese Überlegungen in den einzelnen Kollisionsfall-
gruppen? Vor allem taucht auch hier das Problem auf: die Autorin analysiert nicht 
konsequent die Erwartungen beider Parteien, oder bleibt die Untersuchung der 
Erwartungen sogar völlig weg. Nur im obigen Fall 2.a) finden wir die Erwartungen 
beider Parteien, im Fall 1 .b) und 1 .e) wird nur die Erwartung des Schädigers, im Fall 
1 .c) nur die des Geschädigten, und in den Fällen 1 .d) und 2.b) keine Erwartung der 
Parteien analysiert. Zusammenfassend: sieben Fälle setzen vierzehn Erwartungs-
analysen voraus, davon beschäftigt sich Trutmann viermal mit den Erwartungen des 
Schädigers, dreimal mit den des Geschädigten; weitere Analysen sind nicht vor-
handen. 
Die Lösungen sind die folgenden: im Fall l .b) kann der im Ausland schädi-
gende Schädiger nicht die Anwendung seines Wohnsitzrechtes erwarten, da derje-
nige, der sich ins Ausland begibt, mit der Anwendung der dort geltenden Regeln zu 
rechnen hat. Aus demselben Grund kann auch der Geschädigte nicht die Anwen-
dung der Schadenersatznormen seines Wohnsitzrechtes im Fall 1 .c) erwarten, wenn 
er sich im Ausland aufhielt.24 Im Fall l .e) - entsprechend ihrem Ausgangspunkt -
meint die Autorin, daß ein Recht - im Falle der der Risikoverteilung dienenden 
Haftung - mit dessen Anwendung der Schädiger nicht rechnen konnte, im Zeichen 
der Stimulierung zum Abschluß eines Versicherungsvertrages nicht anwendbar ist. 
Im Falle des Reparationszieles kann der Geschädigte mit Recht die Anwendung des 
Rechtes des Ortes der Schädigung, wenn aber damit der Schädiger nicht rechnen 
konnte, das Recht der unerlaubten Handlung erwarten. Im Fall 2.a) begründen die 
schon bekannten Argumente die Anwendung des gemeinsamen Wohnsitzrechtes: 
2 1
 Op. cit. p. 8 6 . 
2 2
 Op. cit. p. 8 7 . 
22
 Op. cit. p. 8 9 . 
2 4
 Op. cit. p. 9 1 . 
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der Schädiger versichert seine Haf tung nach dem Wohnort, der Geschädigte kann 
den Schadenersatz gemäß dem Recht seines Wohnsitzes erwarten. Im Fall 2.c) 
müssen die Parteien mit dem Recht des Deliktsortes rechnen, die Anwendung des 
übereinstimmenden Wohnsitzrechtes kann nicht in Frage kommen.2 5 
Sehr imponierend ist jene Differenziertheit, wie die Autorin die Erwartungen 
der Parteien erörtert. In einigen Hinsichten jedoch vermißt der Leser etwas. Vor al-
lem ist jene Frage offen, warum Trutmann konsequent die Anwendung der Wohn-
sitzrechte dann ausschließt, wenn die Wohnsitze der Parteien verschieden sind. Ihre 
Erwartungen können sich - wie wir gesehen haben - nur auf die Anwendung des 
gemeinsamen Wohnsitzrechtes beziehen. In allen anderen Fällen beherrschen ter-
ritoriale Faktoren das Rechtsverhältnis. 
Ergreifen wir jetzt die Gelegenheit, die Konzeption der Autorin zusammen-
zufassen. In sechs der von Trutmann aufgestellten sieben Fällen hält sie auch im 
weiteren das lex loci delicti commissi anwendbar, nur in einem - im Fall 2.a) - kann 
das gemeinsame Wohnsitzrecht der Parteien angewendet werden. Ihre Lösung folgt 
sinngemäß aus jenem Ausgangspunkt, daß die Wohnsitze der Parteien an sich irre-
levant sind;26 im Falle des Mangels an einem gemeinsamen Wohnsitz bleibt also als 
einzige Möglichkeit die Anwendung des Rechtes des Deliktsortes. 
Die Relevanz des Wohnsitzes als Anknüpfungsfaktor ist aber einer näheren 
Untersuchung wert. Wir wir schon erwähnt haben, ist das Kriterium der Berechti-
gung der Erwartungen der Parteien, die sich auf die Voraussehbarkeit basierende 
Motivierbarkeit des Verhaltens. Die Autorin selbst anerkennt jedoch, daß dieser 
Gesichtspunkt bei der Beurteilung der Erwartungen des Geschädigten nicht in Be-
tracht kommen kann, da seine Motivierung unmöglich ist. Umso überraschender ist 
aber, daß dieses Kriterium bei der Lösung der einzelnen Fälle auch an der Seite des 
Geschädigten auftaucht, und zwar für ihn nachteilig: wer sich im Ausland aufhält, 
kann nicht damit rechnen, seinem Wohnsitzrecht gemäß entschädigt zu werden. 
Die Anwendung der Maxime „Wer sich nach Rom begibt, soll sich nach den 
römischen Regeln verhalten" ist ein geistreicher Griff der Autorin. Es scheint uns 
jedoch so, daß dieser Grundsatz hier höchstens in negativer Annäherung mit aus-
schließendem Charakter benützt werden kann; auszuschließen, daß der Schädiger 
seine Haftung auf die an seinem Wohnsitz geltenden beschränkt, wenn diese milder 
ist als die des Deliktsortes (diese Lösung wendet Trutmann im Fall l .b) an). Wir 
fühlen diese Argumentation aber nicht überzeugend, wenn es sich um den Schaden-
ersatzanspruch des Geschädigten handelt. Im Fall des Geschädigten handelt es sich 
nämlich um zwei Tatbestände, zwischen denen aber die Autorin nicht unterscheidet. 
Es besteht nämlich ein wesentlicher Unterschied zwischen der Lage eines Fach-
mannes, der sich auf dem Dienstweg für mehrere Jahre im Ausland aufhält einer-
seits, und einer Privatperson, die sich für einen Wochenendausflug in den benach-
2 5
 O p . cit. p. t o o . 
2 6
 O p . cit. p. 9 9 . 
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barten Staat begibt andererseits. Der Erstere ist wirklich „nach Rom gegangen", 
während sich die Letztere nur für eine kurze Zeit, provisorisch, mit vorübergehen-
dem Charakter dort aufhält. Schade, daß die Autorin für diesen letzteren Fall ihre 
mit den Erwartungen der Parteien zusammenhängenden wertvollen Erläuterungen 
nicht anwendet, die sie für den Fall für gültig hält, wenn die Parteien gemeinsamen 
Wohnsitz haben. Wir denken auf die Hinweise bezüglich Binder (soziale Einbet-
tung) und auf jene Feststellung, laut der die Parteien jene Sphäre vor ihren Augen 
halten, in welcher sie wohnen. Es besteht kein Zweifel, daß die Parteien auch dann 
diese Sphäre vor ihren Augen halten werden, wenn ihr Wohnsitz nicht gemeinsam 
ist. Es scheint uns so, daß dieser Umstand mit größerer Bedeutung und mit allge-
meiner Gültigkeit in Betracht gezogen werden sollte. Denk t man nämlich an die 
Lage einer für eine kurze Zeit ins Ausland fahrenden Person, kann man den Ver-
dacht nicht loswerden, daß sie unverändert in der Sphäre ihres Wohnsitzes lebt, dort 
wohnt, sich im Ausland nur vorübergehend aufhält. An diesem Punkt erlitt der Ge-
sichtspunkt der sozialen Einbettung einen Bruch. 
Endlich taucht die Frage auf: wäre es nicht zweckmäßig, zwischen der Person, 
die sich ins Ausland begibt und dort jemanden schädigt, und der, die vorübergehend 
ins Ausland fährt und dort geschädigt wird, aber sie selbst die Verhaltensregel ihres 
Aufenthaltsortes nicht verletzt, zu unterscheiden. Unseres Erachtens wäre diese 
Unterscheidung nützlich. Die Argumentation mit der Maxime „Wer sich nach Rom 
begibt . . ." ist begründet, wenn sie die staatliche Interessiertheit hinsichtlich der 
Einhaltung der Verhaltensregel des Aufenthaltsortes, also grundlegend die sich auf 
die Motivierung des potentiellen Schädigers gerichtete Interessiertheit ausdrückt. 
Die Motivierung des Geschädigten hält aber selbst die Autorin für unmöglich, die 
obige Maxime kann also im Falle des Geschädigten weder pro, noch contra ange-
wendet werden. Unter solchen Umständen - auf die ursprüngliche Frage zurück-
kehrend - muß man die solcherweise begründete Ausschließung der Anwendung des 
Wohnsitzrechtes des Geschädigten in Frage stellen. 
Es besteht aber ein Unterschied zwischen der Position des Schädigers und des 
Geschädigten auch von einem anderen Gesichtspunkt. Wie bekannt ist, sieht die 
Autorin bei dem Geschädigten keine Erwartungen vorhanden - eben wegen des 
Mangels an Voraussehbarkeit. Es scheint aber doch so, daß die Autorin mit einem 
allgemeinen Begriff der Voraussehbarkeit operierend einen wesentlichen Unter-
schied nicht berücksichtigt. Die Frage verschärft sich entscheidend um die Voraus-
sehbarkeit des Deliktes, oder zumindest um die Möglichkeit des Deliktes. De r Schä-
diger sieht das Delikt, oder zumindest dessen Möglichkeit immer voraus - im Falle 
der der Risikoverteilung dienenden Haftung infolge der Eigenschaften des Tatbe-
standes, die eben diese Lösung beanspruchen; im Falle der das Verhalten beeinflus-
senden Haftung ist die Voraussehbarkeit immer ein Element der Beurteilung des 
Verhaltens. Der Schädiger kann also richtig mit den Rechtsfolgen seines eventuellen 
Deliktes rechnen, also damit, daß Rechtsregeln einer gewissen Rechtsordnung auf 
sein Delikt angewendet werden. Der Geschädigte - da er sogar nicht einmal die 
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Möglichkeit des Deliktes voraussehen kann - kann auch mit der Anwendung gewis-
ser Rechtsfolgen nicht rechnen. Hinsichtlich des Schädigers können wir also über 
eine echte Voraussehbarkeit, dementsprechend über die vorherige Erwartung der 
Anwendung gewisser Rechtsfolgen sprechen. Bei dem Geschädigten entstehen aber 
Erwartungen aus Reparationsgründen. Diese Erwartungen gründen sich aber nicht 
auf die Voraussehbarkeit, sie existieren nicht vor dem Delikt, sondern sie kommen 
erst mit dem Delikt zustande. Sie können also als nachträgliche Erwartungen be-
zeichnet werden. Daher scheint uns jene Annäherung nicht gerechtfertigt, die -1 
ausgehend von der Position des Schädigers - die Erwartungen der Parteien einseitig 
an die Voraussehbarkeit anknüpft, aber auch jene nicht, welche die — jetzt schon of-
fensichtlich - verschiedenerweise begründeten Erwartungen als einheitliche und 
nicht als unterschiedliche behandelt. Unter solchen Umständen wird nämlich der 
Ausgangspunkt des ganzen die Erwartungen der Parteien betreffenden Gedanken-
ganges zweifelhaft. Es ist gar kein Zufall, daß der Ausgang von den vorherigen Er-
wartungen - was praktisch den Ausgang von der Position des Schädigers bedeutet -
dazu führt, daß Trutmann zur Erkenntnis der nachträglichen, seitens des Geschä-
digten entstehenden Erwartungen nicht gelangt; die Erwartungen des Geschädigten 
dienen nur der weiteren Begründung der auf die Erwartungen des Schädigers ba-
sierten kollisionsrechtlichen Lösungen, selbständige Rolle spielen sie nur im Falle 
des gemeinsamen Wohnsitzes der Parteien. Wir sind der Meinung, daß diese Unter-
scheidung bei der Suche nach der kollisionsrechtlichen Lösung nicht außer acht ge-
lassen werden kann. Sie führt praktisch zur Erkenntnis der berechtigten, sinngemäß 
nachträglichen Erwartung des Beschädigten hinsichtlich der Anwendung des Rechts 
seines Wohnsitzes, der von dem des Schädigers sogar unterschiedlich sein kann. 
Vergleichen wir jetzt die in der Konzeption der Autorin bedeutungsvollen 
staatlichen Interessen mit den berechtigten Erwartungen der Parteien. Laut Trut-
mann können die folgenden Staaten an der Beurteilung des T>eX\\3esinteressiert sein: 
I. der Staat des Deliktsortes ist daran interessiert, daß a) in seinem Gebiet seine 
Verhaltensregeln eingehalten werden; b) die Ausgaben der in der Minderung der 
Schäden Mitwirkenden (z. B. Hilfe bei Unfall) ersetzt werden; 2. der Wohnsitzstaat 
des Schädigers ist an dem Schutz des Schädigers von übertriebenen bzw. betrügeri-
schen Ansprüchen interessiert; 3. der Wohnsitzstaat des Geschädigten (die Ge-
meinschaft) ist an dem Ersatz des Schadens des Geschädigten interessiert. Hinsicht-
lich der berechtigten Erwartungen der Parteien gelten die folgenden: 1. wer sich ins 
Ausland begibt, soll mit der Anwendung der dort geltenden Normen rechnen;2. der 
Schädiger erwartet mit Recht, daß nur ein von ihm voraussehbares Recht angewen-
det werden soll; 3. die Parteien können die Anwendung des gemeinsamen Wohn-
sitzrechtes berechtigt erwarten. 
Die beiden Kriteriengruppen vergleichend kann unserer Aufmerksamkeit die 
Tatsache nicht entgehen, daß die unter Punkt 1 dargestellte Erwartung inhaltlich mit 
der Interessiertheit unter Punkt 1 identisch ist. Es ist nämlich offensichtlich, daß es 
sich um zwei Seiten derselben Erscheinung, um deren öffentlichrechtliche und pri-
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vatrechtliche Annäherung handelt. Der Staat ist daran interessiert, daß in seinem 
Gebiet seine Verhaltensregeln eingehalten werden sollen, und die Tatsache, daß die 
Parteien mit diesem (ausländischen) Recht rechnen müssen, wenn sie ins Ausland 
fahren, ist nur die privatrechtliche Respektierung dieser Interessiertheit. Die Er-
wartung des Schädigers unter Punkt 2 hinsichtlich der Voraussehbarkeit des an-
wendbaren Rechtes stimmt inhaltlich dagegen mit der staatlichen Interessiertheit 
unter Punkt 2, mit dem dort ausgedrückten Schädigerschutzgedanken überein. 
Schließlich, die Erwartung unter Punkt 3 - wo die Reparationserwartung des Schä-
digers eine beschränkte Rolle spielt - ist mit der staatlichen Interessiertheit unter 
Punkt 3 gleich. 
Von diesem beachtenswerten Umstand können die nachstehenden Folgerun-
gen gezogen werden: 1. der Unterschied zwischen den beiden Kriterien besteht nicht 
in der staatlichen Interessiertheit und der Erwartung der Parteien, sondern in der 
staatlichen und der individuellen Interessiertheit. Die Erwartungen der Parteien 
manifestieren nämlich ihre unterschiedlichen, gegensätzlichen Interessenpositio-
nen; 2. hinter der staatlichen Interessiertheit stehen - mit einer Ausnahme - die In-
teressen der Individuen. Die Ausnahme: die Interessiertheit des Staates bezüglich 
der Einhaltung seiner Verhaltensregeln unter Punkt l a ; 3. die Konzeption verdop-
pelt ungerechtfertigt das durch die Interessen der Parteien schon sowieso ausge-
prägte Argumentationssystem dadurch, daß die individuellen Interessen ins Gewand 
der staatlichen Interessiertheit gekleidet werden: selbst die Ableitung der staatli-
chen Interssiertheit sagt nicht mehr, als jenen Umstand, daß die Parteien in einer 
gegensätzlichen Interessenposition sind; 4. im Falle der obenerwähnten Ausnahme 
handelt es sich aber um eine wirkliche staatliche Interessiertheit. Doch taucht die 
Frage auf: wenn wir eine abstrakte, allgemeine Interessiertheit des Staates hinsicht-
lich der Einhaltung seiner Rechtsnormen voraussetzen, muß diese Interessiertheit 
auch im Falle des gemeinsamen Wohnsitzes der Parteien zur Geltung kommen -
aber die Autorin nimmt in diesem Falle davon Abstand. Es handelt sich darum, daß 
diese Abstraktion nicht nur im Vermögensrecht, sondern in allen Rechtszweigen 
gültig ist. Das Vermögensrecht ist jedoch nicht das einzige Mittel, um die Einhaltung 
der von der Gemeinschaft aufgestellten Normen zu sichern. Vom Gesichtspunkt des 
Staates sogar nicht das primäre. Während sich das Vermögensrecht nur an dem Ein-
treffen des Schadens aktivisiert, und seine Aufgabe in der Wiederherstellung der 
Vermögensverschiebungen zwischen den Subjekten des Vermögensrechtes besteht, 
ist der Staat in dieser Hinsicht nur unmittelbar interessiert. Seine Interessiertheit tritt 
schon der Entstehung des Schadens vorangehend, bei der Entstehung der Möglich-
keit der Schadenszufügung ein. Es ist offensichtlich, wenn jemand seinen Wagen mit 
einer die erlaubte überschreitenden Geschwindigkeit fährt , ist das Vermögensrecht 
noch neutral, aber der Staat stellt schon Regeln vor diese gefährliche, das heißt ge-
fährlichere als erlaubte Tätigkeit und sanktioniert die Überschreitung dieser Regeln 
- unabhängig vom Eintritt des Schadens —, obwohl diese Tätigkeit von vermögens-
rechtlichem Gesichtpunkt aus irrelevant ist. Wenn wir uns also der Frage von der 
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Seite der staatlichen Interessiertheit nähern, wird sofort klar, daß der Staat in diesem 
Kreis nicht als Subjekt des Vermögensrechtes, sondern als Souverän auftritt. Von 
der Quaütät seines Auftritts folgt auch der Charakter des durch ihn aufgestellten 
Regelsystems. Es handelt sich im allgemeinen um öffentlichrechtliche, genauer um 
verwaltungsrechtlich-polizeiliche, schlechterenfalls um strafrechtliche Normen. Die 
Frage vereinfachend können wir sagen, daß der Staat primär nicht daran interessiert 
ist, ob der Geschädigte Schadenersatz erhalten hat, sondern an jenem Umstand, ob 
sein in verwaltungsrechtlich-polizeilichen und strafrechtlichen Regeln ausgedrück-
ter Wille respektiert worden ist, oder nicht. Der vermögensrechtliche Schadenersatz 
dient nicht dem Interesse des Staates, sondern dem des Geschädigten, repariert seine 
Interessenbeeinträchtigung. Die Interessiertheit des Staates richtet sich auf verwal-
tungsrechtlich-polizeiliche und strafrechtliche Fragen. Es ist aber zweifellos, daß 
diese Rechtsnormen, und das sich auf ihre Einhaltung gerichtete staatliche Interesse 
außerhalb des Gegenstandes der IPR liegt. 
Versuchen wir jetzt aus V. Trutmanns gedankenreicher und gedankenerwek-
kender Monographie die Lehre zu ziehen. Wir meinen, es wäre viel einfacher zu sa-
gen, daß der Staat des Deliktsortes aus verwaltungsrechtlich-polizeilichen und 
strafrechtlichen Gründen interessiert ist (aber diese Interessiertheit gehört nicht 
zum Gegenstand des IPR); der Geschädigte ist an der Reparation interessiert; 
schließlich der Schädiger daran, daß er nicht dazu gezwungen werden könnte, un-
begründete, diskriminativerweise übertriebene Ansprüche ersetzen zu müssen. Auf 
diese Art wird klar, daß der Staat primär in öffentlichrechtlichen Hinsichten, das In-
dividuum aber primär in vermögensrechtlichen Hinsichten interessiert ist; gleichzei-
tig könnte man beide Sphären erfolgreich voneinander absondern. Es kann endlich 
auch gesichert werden, daß wir das IPR nur vor solche Aufgaben stellen, deren Lö-
sung es mit seinem eigenartigen Instrumentarium und mit der Hoffnung des Erfolges 
versuchen kann. 
Remarks on the problem of liability under private international law 
with special regard to the monograph by V. Trutmann 
I . VÖRÖS 
Actually the question of tort liability occupies a focal place in the discussions and debates on private 
international law. There is a marked bifurcation in these discussions: there are s o m e w h o are in favour of 
the preservation of the traditional principle of the lex loci delicti commissi, whereas others want to f ind a 
solution by combining this connect ing factor with other considerations. A l though the dispute has cont i -
nental antecedents , it has again flared up in practice and theory in the United Sta tes in connexion with the 
Babcock vs. Jackson case. The American authors want to settle the question by an investigation o f the 
purpose of the applicable law and the interest of the state concerned. 
In Continental literature V. Trutmann has been first in combining the m e t h o d of the analysis of 
interests and the o n e based on the expectat ions of the parties concerned, a m e t h o d already known in C o n -
tinental literature. The study analyses this solut ion and c o m e s to the conclusion that behind the interest of 
the state and the purpose of the provision of law strictly speaking the interests of the parties are h idden , 
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and therefore these should be given pre ference to solution of conflict law. O n the other hand where there 
is veritable state or legislative interest adminsitrative law will be ruling. T h e s e interests therefore d o not 
c o m e within the d o m a i n of private international law. Consequent ly the author d ismisses the method of an 
analysis of interests even when appl ied in combination with the expectat ions of the parties. 
Quelques remarques sur le problème de la responsabilité 
en droit international privé eu égard spécial à la monographie 
de Mme V. Trutmann 
I . VÖRÖS 
Le problème de la responsabil i té délictuelle o c c u p e aujourd'hui une place centrale dans les dis-
cussions du droit international privé. L e s discussions se déve loppent en deux directions: les unes se lèvent 
pour le maintien d e la lex loci delicti commissi traditionnelle, les autres, par contre , cherchent la solution 
en combinant ce principe de rat tachement avec d'autres raisonnements. La discuss ion - bien qu'elle ait eu 
d e s précédents continentaux - s'est e n f l a m m é e de nouveau dans la théorie et la pratique des Eta t s -Unis à 
propos du cas B a b c o c k v. Jackson. L e s auteurs américains tendent de résoudre la question par l 'examen de 
l'objectif de la règ le de droit à appl iquer ainsi que des intérêts de l'Etat en cause . Dans la littérature con-
tinentale c'est M m e . Trutmann la p r e m i è r e qui essaye d'établir un «mariage» entre la méthode de l'ana-
lyse des intérêts e t la méthode f o n d é e sur l'attente des parties, méthode dé jà connue dans la littérature 
continentale. L ' é tude analyse cette so lut ion en arrivant à la conclusion que derrière les intérêts de l'Etat, 
les objectifs de la règle de droit se c a c h e n t au fond les intérêts des parties. C'est pourquoi l'on doit préferer 
ceux-ci dans la recherche de la so lut ion de droit de col l is ion. Par contre, les ques t ions où il s'agit des inté-
rêts de l 'Etat-législateur sont de caractère de droit administratif, à cause de quo i e l les n'entrent pas dans la 
sphère du droit international privé. E n considération de tout ceci l'auteur rejet te l'application de la mé-
thode d'analyse d e s intérêts c o m b i n é s m ê m e avec les a t tentes des parties. 
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Informationes 
Die Modernisierung des ungarischen Devisenreehtes 
1. Devisenrechtl iche Beschränkungen, beschränkte oder planmäßige Systeme der Devisenbe-
wirtschaftung sind in unserer Zeit in aller Wel t - sowohl in kapitalistischen, wie in sozialistischen Staaten -
zu f inden. In sozialistischen Ländern stellt die Kontrolle der internationalen Zahlungen, die zentrale Be -
handlung der zu diesen Zahlungen benöt igten Mittel, sowie die Rege lung des Zahlungsverkehrs (die 
Gegens tand des Devisenrechts bilden) e inen notwendigen, also b le ibenden Teil der Planwirtschaft dar. 
Was demgegenüber die kapitalistische Welt betrifft: die freie Umwechs lung von Dev i sen und Gold, die 
automatische Regelung der internationalen Zahlungen und ihre Abwick lung ohne Zahlungsabkommen 
erscheinen sogar bei den Anhängern des wirtschaftlichen Liberalismus als mehr oder weniger utopistische 
Zielsetzungen. D ie Schritte, die kapitalkräftige westeuropäische Staaten von Ende 1 9 5 8 angefangen in 
der Richtung der freien Umwechselbarkei t (Konvertibilität) ihrer Währungen getan haben, bedeuten bei 
we i t em nicht, daß sie die staatliche Lenkung der Devisenbewirtschaftung aufgegeben hätten: trotz der 
Proklamierung der „äußeren Konvertibilität" blieb ein bedeutender Teil der für Inländer gültigen Devi -
senregeln - in gewissen Staaten jedenfalls mit wesentl ichen Erleichterungen - in Kraft, während andere, 
sogenannte freie Devisenbewirtschaftung führende Staaten - die Vereinigten Staaten inbegriffen - in den 
letzteren Jahren auf Einwirkung der zufolge der Auf lösung des kapitalistischen monetären Systems ent-
s tehenden Währungskrisen zahlreiche beschränkende Verfügungen erlassen haben. In den westeuropä-
ischen Schritten, die in der Richtung der Konvertibilität getan wurden, e ine weltweit ge l tende Tendenz zu 
sehen, wäre ansonsten umsomehr unrichtig, wei l die Zahl der Staaten, in denen Devisenbeschränkungen 
gültig sind, in anderen Tei len der Welt sogar wächst. 
In vielen Staaten wurde die Einführung der bis heute bes tehenden devisenrechtl ichen Beschrän-
kungen als eine Folge der in der kapitalistischen Welt in den Jahren 1 9 2 9 - 3 0 e ingetrof fenen Welt Wirt-
schaftskrise notwendig. D i e s e Feststellung ist auch für das Devisenrecht der damals noch im kapitalisti-
schen Wirtschaftssystem lebenden Staaten von Mittel- und Osteuropa - unser Land inbegriffen - zutref-
fend, j edoch mit der Ergänzung, daß das Devisenrecht in diesen Staaten im Laufe der Ausbi ldung der so-
zialistischen Wirtschaftslenkung und des sozialistischen Rechtssystems - bezüglich seiner Best immung 
und se ines Inhaltes - sich wesentl ich geändert hat, und zu e inem Bestandtei l der sozialistischen Planwirt-
schaft wurde. Das hat jedoch an der Tatsache nichts geändert, daß devisenrechtl iche N o r m e n in diesen 
Staaten seit Anfang der dreißiger Jahre ununterbrochen in Kraft sind. 
D e r Grund des Devisenrechtes m sozialistischen Staaten ist die sozialistische Planwirtschaft selbst. 
D i e Devisenbewirtschaftung ist ein Teil der Planwirtschaft und die auf d e m Gebie t der Devisenbewirt -
schaftung geschaffenen Rechtsnormen haben als wichtigstes Ziel die planmäßige Gestal tung der Zah-
lungsbilanz zu gewähren. E s werden nicht nur die Produktion und der K o n s u m geplant, sondern auch die 
Einfuhr und Ausfuhr, das Einsammeln der im Aus land zu gewinnenden D e v i s e n und deren Vertei lung je 
nach den volkswirtschaftlichen Zielsetzungen. Dementsprechend spricht man in den sozialistischen 
Rechtssys temen richtig nicht von „gebundener" oder „beschränkter", sondern v o n planmäßiger Devi-
senbewirtschaftung. 
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D i e , die planmäßige Devisenbewirtschaftung regelnden Rechtsnormen der sozialistischen Staaten 
unterscheiden sich in ihrer Best immung und wesent l ichem Inhalt grundlegend von denjenigen gleichfalls 
unter der Bezeichnung „Devisenrecht" zusammengefaßten Verfügungen der kapitalistischen Staaten, die 
nicht als integrierende Bestandte i le der Planwirtschaftsregelung, sondern als „ad hoc" nötig gewordene 
R e g e l n , oft zwecks Verme idung einer Krise o d e r drohenden Krise zustandekamen. D e r Staat hat in den 
sozial ist ischen Ländern d a s Monopol der Devisenbewirtschaftung, das - zusammen mit d e m Außen-
hande ls - und Geldverkehrsmonopol des Staates — die Möglichkeit sichert, daß jede in G o l d und auslän-
discher Währung abzuwickelnde Operation und Verrechnung, alle auf ausländische Währung oder D e -
v i senwert lautenden G e s c h ä f t e unter der Kontrol le des Staates (der Dev i senbehörde) stehen. 
D i e Hauptbest immung der sozialistischen Devisengesetze ist einerseits die Förderung der soziali-
s t i schen (staatlichen und genossenschaft l ichen) Außenhandels- und anderer devisenerwerbenden Tätig-
keit („geistiger", „unsichtbarer" Export) und d ie zentrale Behandlung der aus d e m Außenhandel , aus 
Kred i t - und anderen Bankoperat ionen und anderen Quel len herrührenden Devisen , andererseits die Si-
cherung der planmäßigen Vertei lung der Devisenvorräte und der glatten Abwicklung der Zahlungen. D ie 
Beschränkung der vermögensrechtl ichen V e r f ü g u n g der Staatsbürger hinsichtlich gewisser Devisenwerte 
(in erster Reihe ausländischer Zahlungsmittel , Gold , Wertpapiere) ist in diesen Gese tzen nur von zweit-
rangiger Bedeutung, während diese den beze ichnenden Inhalt der kapitalistischen Devisenrechte gibt. 
2. Was die Herausbildung des sozial ist ischen ungarischen Dev isenrechtes betrifft, bl ieben die seit 
1 9 3 1 geschaffenen devisenrechtlichen N o r m e n auch nach dem Kriege in Kraft. Ihre Zahl ist zu dieser Zeit 
s chon s o beträchtlich g e w o r d e n und dadurch die Orientierung in ihnen dermaßen erschwert, daß sie sogar 
für Juristen, die das Recht beruflich anzuwenden haben, keine e infache Aufgabe war. E s wurde bald auch 
klar, daß die Aufrechterhaltung der in ihrer überwält igenden Mehrheit noch aus der Zei t der dreißiger 
Jahre stammenden devisenrechtl ichen R e g e l n mit dem Fortschreiten der Verstaatl ichungen und nach der 
Proklamierung des Außenhande l smonopo l s in der Verfassung ( 1 9 4 9 ) nunmehr unbegründet war, um die 
Schwierigkeit der Orient ierung im Dschunge l der während zwanzig Jahren angehäuften Rechtsnormen 
nicht zu erwähnen. D i e Z e i t war g e k o m m e n , ein neues, dann schon sozialistisches Devisengesetz zu 
schaf fen . Das wurde 1 9 5 0 mit dem Erlassen der Gesetzesverordnung über ,,die Regeln der planmäßigen 
Devisenbewirtschaftung" (Nr. 30. v. J. 1 9 5 0 ) verwirklicht. D i e s e Rechtregel hat die gültigen Normen des 
ungarischen Devisenrechtes - mit gleichzeitiger Außerkraftsetzung aller früheren R e g e l u n g e n - in e inen 
e inz igen „Kodex" zusammengefaßt . D e r sozial ist ische „Dev i senkodex" hat sich in d e m früheren System 
der Wirtschaftslenkung bewährt und die Verwirklichung der zur planmäßigen Entwicklung unserer 
Volkswirtschaft benöt igten Devisenbewirtschaftungsziele gefördert: die Devisenversorgung der staatli-
c h e n Betr iebe und anderer sozialistischer wirtschaftender Organe konnte ungestört gesichert werden, wie 
auch die Erfüllung unserer ausländischen Verpfl ichtungen und die steigende Befriedigung des Devisen-
bedar f s in Verbindung mit dem wachsenden Turismus der Staatsbürger. Gleichzeitig tauchten zufolge des 
Zei tver laufs und der geänderten wirtschaftl ichen Verhältnisse begründete E inwendungen auf, und zwar 
hauptsächlich - seitens der rechtsanwendenden Organe - in B e z u g der Starrheit, übertriebener Detai l-
l iertheit , des „veralteten" Charakters gewisser Best immungen der Regelung von 1950 . 
Eine dem n e u e n Regelungssystem d e r Betriebswirtschaft entsprechende Modernisierung des 
Dev i senrechtes machte auch die im Jahre 1 9 6 8 in Ungarn eingeführte Reform des Wirtschaftslenkungs-
sys tems notwendig. Diesbezügl ich kamen in der Devisenbewirtschaftung die durch den Wirtschaftsaus-
s c h u ß der Regierung festgesetzten Richtl inien in der Praxis seit 1 9 6 8 zur Geltung. V o m Gesichtspunkte 
der Gesetzmäßigkeit aus schien jedoch gleichfal ls notwendig zu sein, daß wir die rechtliche Regelung den 
in der mehrjährigen Praxis bereits gutbewährten neuen Regeln entsprechend modernisieren. D ie s wurde 
E n d e 1973 durchgeführt und der neue D e v i s e n k o d e x [GVO Nr. l . 'v . J. 1974, Durchführungsbeschluß 
Nr. 1 0 0 2 / 1 9 7 4 ( 1 . 1 7 . ) d e s Ministerrates und Verordnung Nr. 1 / 1 9 7 4 (1 .17 . ) des Finanzministers] stellt, 
mit Wirkung vom 1. März, mit Beibehaltung der Grundsätze und bewährten N o r m e n der sozialistischen 
Devisenbewirtschaftung, jedoch mit der Modernis ierung zahlreicher Tei lnormen die Grundquelle des 
sozialistischen ungarischen Devisenrechtes dar. 
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3. Das sozialistische Gepräge d e s ungarischen Dev i sengese tzes geht nicht nur aus dem Tite l d e s 
Gesetzes hervor (,.planmäßige Devisenbewirtschaftung"), sondern es gibt wesent l iche A b w e i c h u n g e n 
auch in seinem Inhalt von den früheren devisenrechtlichen Rege ln kapitalistischen Ursprungs. E s zeigt 
demgegenüber v ie le Ähnlichkeiten mit d e m Devisenrecht anderer sozialistischer Staaten, jedoch - v o n 
den Regelungen mehrerer sozialistischer Staaten abweichend - wird hier nicht e inmal der A u ß e n h a n d e l 
vom einheitlichen Devisenbewirtschaftungs- und Devisenkontrollsystem unabhängig gemacht. 
Devi senbehörde ist in unserem Land der Finanzminister, der jedoch d iese K o m p e t e n z - bis auf die 
für sich vorbehaltenen oder auf andere Organe nicht übertragenen Angelegenhei ten - im Wege der Un-
garischen Nanonalbank (die Bank) ausübt. Dementsprechend ist die Bank das zentrale Organ der opera-
t iven Devisenbewirtschaftung und des Dev i senmonopo l s und eine Devisenbehörde mit allgemeiner 
Kompetenz. D ie Erte i lung von Einfuhr- und Ausfuhrgenehmigungen in Verb indung mit d e m W a r e n -
verkehr fällt in die Kompetenz des Außenhandelsminis ter iums - nicht als Devisenbehörde , sondern in 
d e m Kreise der A u s ü b u n g des Außenhandelsmonopols . W e r aber im Besitze e iner solchen Lizenz ist, soll 
die Genehmigung der Devisenbehörde nicht einholen. D i e Kontrol le über Abl ie ferung der für die W a r e 
e ingegangenen G e g e n w e r t e (Exportdevisen) bildet j edoch auch im Bereich des Warenverkehrs die A u f -
gabe der D e v i s e n b e h ö r d e (der Bank) . 
Im Auftrage d e s Finanzministers bzw. der Ungarischen Nationalbank erfül len auch einige andere 
Organe gewisse Devisenbewirtschaftungsfunktionen (Ungar i sche Außenhandelsbank A.G. , Landes -
sparkasse - OTP, Geldinstitutszentrale, I B U S Z und andere Fremdenverkehrs- und Reisebüros, Zo l lor -
gane) . 
Die neue R e g e l u n g kann zusammengefaßt so charakterisiert werden, daß sie neben der Aufrecht-
erhaltung der Grundsätze der früheren Regelung (Zentralisierung der Devisenbewirtschaftung und d e r e n 
Vertei lung im Einklang mit der Planwirtschaft) in bezug der sozialistischen wirtschaftenden Organe s o w i e 
der Privatpersonen Vereinfachungen, Erleichterungen e inführt. 
Eine Ä n d e r u n g bloß technischer Natur der Methode der Kodifikation bes teht - der weit längeren 
devisenrechtlichen G V O vom Jahre 1 9 5 0 gegenüber - darin, daß die neue G V O und der Durchfüh-
rungsbeschluß des Ministerrates nur d ie jenigen Regeln beinhalten, die in der sozialistischen, planmäßigen 
Devisenbewirtschaftung bleibenden Charakters sind, und voraussichtlich lange in Kraft bleiben. D i e ö f -
teren Änderungen unterworfenen N o n n e n werden dUch die gleichzeitig erlassene Verordnung des F i -
nanzministers und die dieser beigefügten Mitteilungen der Ungarischen Nationalbank, weiters durch die 
Rundschreiben der B a n k festgesetzt. 
4. D ie wichtigeren, teils die Außenhandelstät igkeit ausübenden U n t e r n e h m e n und andere wirt-
schaftende Organe, teils die die Bevö lkerung betreffenden inhaltlichen Unterschiede zwischen der G V O 
v o m Jahre 1950 und der heutigen Rege lung , können im f o l g e n d e n zusammengefaßt werden: 
a) Nach den früheren Regelungen, die auch der K o d e x von 1950 bestätigt hat, benötigten die 
Außenhandelstät igkeit ausübenden U n t e r n e h m e n und andere sozialistische wirtschaftende Organe für 
den Export von W a r e n - außer der Ausfuhrl izenz des Außenhandelsminis ter iums - auch die G e n e h m i -
gung der Dev i senbehörde und als deren Vorbedingung hat ten sie der Ungarischen Nationalbank g e -
genüber eine durch Konventionalstrafe sanktionierte Verpf l ichtung zur Abgabe der Exportdevise g e g e n 
Forint-Zahlung zu übernehmen. Im n e u e n System der Wirtschaftslenkung hat sich — seit 1968 - die Praxis 
ausgestaltet, daß keine separate Genehmigung der Devisenbehörde bzw. Verpfl ichtungsübernahme zur 
Devisenabl ieferung benöt igt wird, w e n n die zum Abschluß d e s Außenhandelsgeschäf tes und zur Aus fuhr 
der Ware erforderliche behördliche G e n e h m i g u n g (des Außenhandelsminister iums) vorhanden ist. D i e 
heutige neue Rege lung erhebt diese Ü b u n g auf Gesetzeskraft , fügt jedoch hinzu, daß die Regeln der D e -
visenbewirtschaftung auch im Laufe der Außenhandelstät igkeit eingehalten w e r d e n müssen. D a r a u s 
folgt, daß das wirtschaftende Organ der Devisenbehörde (der Ungarischen Nat ionalbank) gegenüber 
auch weiterhin die Verantwortung hat, die d e m Wert der W a r e (Dienstleistung) entsprechende S u m m e in 
d e m mit dem ausländischen Partner abgeschlossenen Vertrag auszubedingen und diese Summe zu inkas-
sieren; den Devisenwert aus dem Export m u ß man also weiterhin der Dev i senbehörde zum Kauf anbieten 
und die Bank als Dev i senbehörde hat auch weiterhin die Verpf l ichtung der nachträglichen Kontrolle auf 
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diesem Gebiet . D i e Bank darf den Kauf der angebotenen D e v i s e nur dann verweigern, wenn das U n t e r -
n e h m e n bei seiner Außenhandelstät igkei t nicht den R e g e l n der Devisenbewirtschaftung bzw. der be-
hördlichen Verfügungen gemäß vorging. 
Das doppel te behördliche Verfahren wurde auch für den Fall der Wareneinfuhr abgeschaff t . 
D e m g e m ä ß verfügt die G V O , daß die B a n k die für die Wareneinfuhr nötigen D e v i s e n gegen For in t -Zah-
lung auf Grund der Rechtsnormen d e s Außenhandels und den behördlichen Verfügungen entsprechend 
abgeschlossenen Außenhandelsvertrages (Kauf) o h n e besonderes Genehmigungsverfahren d e n wirt-
schaftlichen Organen zur Verfügung stellt. Dieser Dev i senbetrag darf natürlich nur für den in der Ein-
fuhrgenehmigung bezeichneten Z w e c k verwendet w e r d e n und das U n t e r n e h m e n hat die ausgefo lgte D e -
visensumme der Bank gegenüber zu verrechnen. 
b) A u c h die neue G V O beinhaltet die B e s t i m m u n g - und diese bez ieht sich auf wirtschaftende 
Organe und Private gleichermaßen - , wonach Kredite für e inen Ausländer zu gewähren oder v o n e inem 
Ausländer in Anspruch zu n e h m e n nur mit der G e n e h m i g u n g der Dev i senbehörde getroffen werden 
können. Die neue Rege lung fügt j edoch in bezug der Außenhandelstät igkei t ausübenden U n t e r n e h m e n 
die Ausnahme zu dieser grundlegenden Norm hinzu, d a ß keine separate G e n e h m i g u n g der D e v i s e n b e -
hörde zur fal lweisen Gewährung v o n Warenkrediten benöt ig t wird, wenn d iese den Richtlinien, d ie dafür 
der Ministerrat festsetzt, entsprechen. ( D e r Außenhandelsminis ter kann trotzdem die Gewährung der 
Warenkredite von Bedingungen abhängig machen.) 
Was andererseits die Inanspruchnahme der Kredite von Aus ländern betrifft: im Interesse des 
einheitl ichen Auf tre tens auf den ausländischen Märkten und der Erlangung von je günstigeren Kredit-
bedingungen m u ß die Regel auch weiterhin aufrechterhalten bleiben, w o n a c h zur Aufnahme v o n j edwe-
den Krediten - also auch die im Außenhande l sverkehr vorkommenden Kredi te inbegriffen - , sogar zu 
diesbezüglichen Verhandlungen die Genehmigung der Devisenbehörde ( B a n k ) notwendig ist. 
c) In Anbetracht des völkerrechtl ichen Grundsatzes „libre accès à la justice", berecht igte Ein-
wendungen wurden gegen die B e s t i m m u n g des K o d e x von 1950 erhoben, wonach die Ausländer ihre 
Geldforderungen in Ungarn vor einem Gericht nur mit der Genehmigung der Devisenbehörde geltend 
machen können („Prozeßgenehmigung der Dev i senbehörde") . Diese R e g e l ist praktisch nicht notwendig 
und es schien genügend zu sein, die Genehmigungspf l icht nur für die tatsächliche Zahlung bzw. zum 
Vol lzugverfahren aufrechtzuerhalten und für den durch einen Ausländer geklagten Inländer nur die 
Anmeldepf l icht festzustellen damit, daß er bei se inem e igenen Verfahren die eventuellen Verfügungen 
der Behörde e inhalten soll. 
Im umgekehrten Fall, also w e n n der Inländer g e g e n einen Ausländer e inen vermögensrechtl ichen 
Anspruch ge l tend machen (sowohl vor e inem ausländischen, wie inländischen Gericht) oder e i n e m Aus-
länder hierfür Auftrag geben will, ist d ie Einholung der Genehmigung der Devisenbehörde auch weiter-
hin verpflichtend. E s ist jedoch keine solche G e n e h m i g u n g der D e v i s e n b e h ö r d e bzw. A n m e l d u n g not-
wendig, wenn es sich um die Ertei lung e ines Auftrages an e inen Ausländer zur Gel tendmachung e i n e s im 
Rahmen der Außenhandelstät igkei t entstandenen Anspruchs handelt. 
d) D i e Durchführungsverordnung des Finanzministers gestattet v o n d e n auch in den n e u e n G V O 
vorhandenen strengen Bedingungen (Verbote , G e n e h m i g u n g s - und Anmeldepf l i cht ) wesent l i ch mehr 
Ausnahmen, als es in der früheren Rege lung der Fall war. Diese Erleichterungen (Dispenserte i lungen) 
beziehen sich in erster Reihe auf Privatleute und hauptsächlich für den Reiseverkehr, sowie auf die Mög-
lichkeit der freien Verwendung e ines Te i l e s der D e v i s e n , die in ihren Bes i tz geraten. So wird in der neuen 
Regelung die vor Jahren ausgestaltete Praxis bestätigt, wonach Privaten be i der Landessparkasse (OTP) 
auch ein Devisenkonto von ihrem aus bestimmten Q u e l l e n bzw. unter g e w i s s e m Rechtstitel erworbenen 
D e v i s e n e i n k o m m e n haben k ö n n e n ( z . B . Ersparnisse von ausländischen Tagesdiäten oder Gehältern, 
Honorare für geistige, künstlerische oder ähnliche Tät igkei t im Aus lande) . D i e Beträge auf d e m Devi-
senkonto darf der Kontoinhaber für ausländische R e i s e n "sowie E i n k ä u f e in best immten G e s c h ä f t e n 
verwenden oder seinen nächsten Angehör igen überlassen. 
Gleichfal ls für ausländische Re i sen ist die n e u e Regelung von praktischer Bedeutung , wonach 
Privaten - anstatt des bisherigen W e r t e s von 5 - F o r i n t von Aus landre isen zurückgebl iebenen (oder 
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eventuell geschenkt bekommenen) Beträge in ausländischen Währungen so lcher Staaten, deren staatli-
che Bank mit der Ungarischen Nat ionalbank die gegensei t ige Umwechs lung der Währungen vereinbarte 
(Länder der R g W ) bis 4 0 0 Ft, in anderen Währungen bis 2 0 0 Ft in Besitz hal ten und ohne Genehmigung 
nach dem Auslande ausführen dürfen. 
V o n praktischer Hinsicht wichtig, aber auch von prinzipieller B e d e u t u n g ist es in der n e u e n R e -
gelung, daß die neue G V O - im Gegensa tz zu den alten R e g e l n - nicht verbietet , bzw. durch ke ine G e -
nehmigung die Möglichkeit bedingt, daß Inländer von A-usländern ausländische Zahlungsmittel anneh-
men. ( D i e frühere Regelung war auch theoretisch widerspruchsvoll umsomehr , da eine Zie lsetzung der 
devisenrechtl ichen Normen eben darin besteht, daß sie je mehr D e v i s e n e i n k o m m e n gewähren, u n d s o 
war es auch grundsätzlich verkehrt, daß man nur mit G e n e h m i g u n g Devisen akzept ieren durfte.) N a c h der 
neuen Rege lung dürfen also die Inländer ausländische Währungen von Aus ländern (als Geschenk oder 
als Gegenwert ) annehmen, für die s o erworbenen ausländischen Zahlungsmittel besteht j edoch auch 
weiterhin die Verpflichtung, daß der Erwerber diese (über den frei im Privatbesitz haltbaren Betrag) z u m 
Kauf der Nationalbank anbieten soll. 
E s schien jedoch nicht richtig zu sein, diese freie A n n a h m e im a l lgemeinen für den Verkehr in d e n 
Läden bzw. im Geschäftsverkehr zu gestatten. D a s wäre ja auch mit Hinsicht auf die Best immung der zu 
inländischen Zahlungen in erster R e i h e berufenen Zahlungsmittel zu beanstanden, um die technischen 
Schwierigkeiten einer wirksamen Kontrol le (Evidenzhaltung, Entdeckung v o n falschen Banknoten usw.) 
nicht zu erwähnen. 
Daher wurde die Möglichkeit des freien A k z e p t s im Geschäftsverkehr auf die Banken und für 
diesen Zweck bestimmte Geschäfte und Hotels beschränkt. 
Obgleich die Zahlung in ausländischen Währungen - außerhalb des Geschäftsverkehrs in L ä d e n 
- , bzw. die A n n a h m e solcher Zahlungsmitte l von Aus ländern nicht mehr an G e n e h m i g u n g gebunden ist, 
wird sie jedoch in bezug des Betrages eingeschränkt. Nament l ich , die Erleichterung für die Inländer, w o -
nach diese Aus ländern Mobilien zu verkaufen oder Dienst le is tungen zu b ie ten o h n e besondere G e n e h -
migung der Dev i senbehörde berechtigt s ind (Verordnung des Finanzministers § 10 Punkt f), bezieht sich 
nur auf Geschäftsabschlüsse bis zur Wertgrenze von 5 0 0 0 Ft. Geschäfte über d i e s e m Werte dürfen also 
mit devisenbehördlicher Genehmigung getätigt werden, und zwar auch in d e m Fal le , wenn der Aus länder 
die Zahlung in ausländischer Währung leistet. 
In bezug der Aufhebung des a l lgemeinen Verbots der Annahme und der Möglichkeit der E r ö f f -
nung von Dev i senkontos muß mit Ausdruck betont werden, daß diese Erleichterungen sich auf V e r k a u f 
oder Kauf der sonst im Ausland frei verwendbaren oder im Bes i tz haltbaren D e v i s e n oder Währungen im 
inländischen Privatverkehr nicht bez iehen, umsoweniger auf die Abweichung v o n d e m offiziellen Kurs. 
Die unbedingte Einhaltung der offiziellen Kurse wird durch das volkswirtschaftliche Erfordernis d e s 
Schutzes der Währung, und die A b w e i c h u n g von diesen Kursen ist nicht nur bei der Umwechslung, s o n -
dern auch bei allen Verpflichtungen, Abmachungen verboten. D ie Befreiung v o n der pf l ichtgemäßen 
Anbietung zum Kauf ermöglicht bei Dev i senwerten nur die Verwendung zum bes t immten Zweck ( R e i s e , 
Kauf) , die Freistel lung des Dev isenmarktes sogar in e n g e m Kreise war jedoch nicht der Zweck der n e u e n 
Regelung. 
A u ß e r der „liberalisierenden" N o r m e n (bezüglich der von Reisen zurückgebl iebenen Währungen 
und der Mögl ichkeit der Eröffnung von Dev i senkontos ) ist e s e ine beachtenswerte neue, für A n h ä n g e r 
der Numismatik besonders wichtige Best immung, daß man von den vor 1945 geprägten Goldmünzen je 
nach Art und pro Person ein Stück o h n e Genehmigung im Privatbesitz halten kann (zur Verwerturtg o d e r 
anderen Veräußerung muß jedoch e ine Genehmigung e ingeholt werden). Unverändert sind auch 
Schmucksachen und andere Goldgegenstände im Privatbesitz zu halten, die Verwer tung im Privatverkehr 
ist jedoch gleichfalls an eine G e n e h m i g u n g gebunden. 
e) D i e devisenrechtl ichen R e g e l n richten sich - hinsichtlich ihres persönl ichen Gel tungsbere iches 
- in aller Welt nicht nach der Staatsbürgerschaft, sondern d e m ständigen ( fortwährenden) Wohnsitz bzw. 
d e m Sitz von juristischen Personen. N e b e n d e m Begriff der Staatsbürgerschaft s ind - in der devisenrecht-
lichen, gleichzeitig aber auch außenhandelsrechtl ichen R e g e l u n g - die Begriffe d e s Deviseninländertums 
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und des Devisenausländertums („Devisenbürgerschaf t") entstanden. D ie N o r m e n des Devisenrechtes 
beziehen sich auf Inländer (Devisenin länder) und Aus länder (Devisenaus länder) ungeachtet ihrer 
Staatsangehörigkeit . D e n sich ständig in Ungarn aufhaltenden, bzw. fortwährend hier wohnenden oder 
fungierenden ausländischen Staatsbürgern und juristischen Personen (sowie ihren Filialen und Vertre-
tungen) liegen also dieselben Verpf l ichtungen ob, wie den im Inlande w o h n e n d e n bzw. arbeitenden un-
garischen Staatsbürgern und juristischen Personen. D ie ungarischen Staatsbürger sind demgegenüber im 
Falle des ständigen (fortwährenden) Aufenthaltes im A u s l a n d e - als Hauptrege l - den für Aus länder 
geltenden Bes t immungen des Dev i senrechtes unterworfen. D e r überwiegende Tei l der in devisenrecht-
lichen Normen verankerten Verpf l ichtungen erstreckt sich übrigens nur auf Inländer, und zwar auch hin-
sichtlich ihrer Aktivi tät im Auslande, e inige Vorschriften sind jedoch auch für Ausländer verbindend, wie 
z. B. die im Reiseverkehr gel tenden N o r m e n der Aus fuhr und Einfuhr. 
„Inländertum" und „ A u s l ä n d e r t u m " richteten sich laut der früheren Regelungen nach d e m Kri-
terium eines wenigs tens sechsmonat igen Aufenthaltes im Inlande bzw. A u s l a n d e . In zahlreichen Fällen 
war jedoch e ine Unsicherheit in der Frage des Inländertums oder Aus ländertums zu verzeichnen, insbe-
sondere seitdem die ungarischen R e i s e p ä s s e für eine längere Zeit gültig sind. Die neue Regelung operiert 
also nicht mehr mit der strikten Frist v o n sechs Monaten, sondern mit d e m Begrif f desständigen Wohn-
sitzes (bei ausländischen Staatsbürgern mit der Wohnerlaubnis) , bei juristischen Personen aber mit d e m 
des Sitzes (den Sitz der Filiale oder der Vertretung inbegriffen) . Von der erwähnten Hauptregel, daß die 
devisenrechtliche Regelung sich nicht nach der Staatsangehörigkeit richtet, gibt es einige Ausnahmen , w o 
auch der Staatsbürgerschaft eine gewi s se Bedeutung zukommt. Solche Fälle sind die folgenden: 
Der ungarische Staatsbürger wird - ungeachtet der Dauer seines Aufentha l t e s im A u s l a n d e - a l s 
Deviseninländer qualifiziert, solange se in Pass gültig ist. W e n n er aber nach Ablauf der für den Aufentha l t 
im Ausland genehmigten Zeit nicht zurückkehren würde, kann er über sein in Ungarn zurückgebl iebenes 
Vermögen nur mit den Beschränkungen verfügen, wie die Ausländer. 
Für die Mitglieder der in U n g a r n tätigendiplomatischen bzw. konsularen Vertretungen und deren 
Famil ienangehörige sind die bisherigen Regeln unverändert geblieben, sie s ind a l s o - unabhängig von der 
Dauer des Aufentha l te s in Ungarn - fal ls sie ausländische Staatsbürger sind - den nur die Deviseninländer 
betreffenden N o r m e n nicht unterworfen . 
Hinsichtlich des Erwerbs von Immobilien oder Beteiligungen an Unternehmen in Ungarn sind aus-
ländische Staatsbürger als Ausländer zu betrachten (Notwendigke i t der devisenbehördl ichen G e n e h m i -
gung) auch in d e m Falle, wenn sie ihren ständigen Wohns i t z in Ungarn haben, - also in anderer Bez iehung 
als Inländer gel ten. 
Die im Inlande angestellten o d e r hier studierenden Ausländer sind andererseits hinsichtlich des 
Verkehrs ihrer Devisenwerte im Inland - nach einem Aufentha l t von 3 0 Tagen in Ungarn - den Best im-
mungen für Inländer unterworfen, sie behalten jedoch ansonsten ihre Eigenschaft als Devisenausländer. 
Außer den im obigen zusammengefaßten wesent l icheren Veränderungen beinhaltet die neue 
Regelung - insbesondere bezüglich Privatpersonen - auch andere, weniger bedeutende Erleichterungen, 
Dispense, Vere infachungen im Verfahren. Diese sind größtentei ls in der Verordnung des Finanzministers 
sowie den anschließenden, durch d a s Finanzministerium und die Ungarische Nationalbank veröf fent-
lichten Mittei lungen zu finden. D i e s e Mitteilungen g e b e n ansonsten entsprechende Informationen über 
Devisenkonto der Inländer sowie darüber, an welche Organe wir uns in den einzelnen, praktisch vor-
kommenden Dev i senange legenhe i t en zu wenden haben. 
I . M E Z N E R I C S 
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Le statut familial de l'enfant1 
Le commentaire détaillé sur la loi de famille en 
vigueur publié en deux volumes comprenant aussi 
les différentes annexes sur 1537 pages lexicales au 
total fut un résultat d'une grande importance dans 
la littérature du droit de famille hongroise . 2 Les 
quatre auteurs de l'ouvrage - tous spécialistes 
connus du droit de famille - et les d e u x rédacteurs 
sont collaborateurs au Ministère de la Justice. Le 
c inquième co-auteur - créateur de l 'ouvrage que 
nous allons présenter - est M. Ottó Csiky, le pré-
sident du Tribunal Départemental d e Pécs. 
Les commentaires concernant le chapitre de la 
loi intitulé «Le statut juridique de la famille» ont 
été é laborés par M. Ottó Csiky qui a ainsi rendu un 
bon service en faveur d'une meilleure compréhen-
sion et de l'application pratique du droit vivant. 
Le statut familial représente au fond les rela-
tions d'un caractère de droit de famille entre les 
différentes personnes et à l'égard de «l'enfant» les 
relations avec les père et mère, mais il ne s'étend 
pas aux droits et aux devoirs réciproques en résul-
tant et s'y rattachant comme une conséquence , 
ceux-ci étant traités en général par la loi de famille 
hongroise sous le titre «L'entretien des parents» 
(Chapitre VII) et, dans un sens plus restreint, à 
l'égard de l'enfant, sous le titre «La surveillance 
exercée par les père et mère» (Chapitre VIII). 
L'ouvrage de l'auteur publié séparément pré-
sente une image complète fondée sur une base 
théorique, historique et comparative du droit sur 
les problèmes é laborés également par lui aux 
1
 CSIKY, O.: A gyermek családi jogállása. Budapest, 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1973. 389 p. 
2
 BACSÓ, J . - C S I K Y , O . - P E T R I K , F .^SZIGLIGETI, V . - T A L L O S , J . : 
A családjogi törvény magyarázata (Commentaire sur l a j o i de la fa-
mille). Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1971. Vol. 
I—II. Les amendements de la loi entrée en vigueur en 1974n 'on tpas 
diminué ni la valeur de l 'ouvrage ci-dessus ment ionné, ni celle du 
présent livre de Csiky. 
Commentaires , dépassant de loin le cadre des 
commentaires de la loi, e t servant aussi par le m o d e 
d e présentation et par son étendue le m ê m e but. 
I. L'auteur cons idère la réglementation du sta-
tut familial comme pleine au sens juridique, si dans 
les rapports extérieurs de l'enfant tant le statut du 
père que le statut de la mère sont remplis, et de 
m ê m e ce statut est c o m p l e t au vrai sens social , si en 
tant que père et mère d e l'enfant sont d é t e r m i n é s 
les personnes dont l 'enfant descend effectivement. 
En ce qui concerne la question si l'état familial 
const i tue un droit subject i f protégé à rencontre de 
tout le monde et d isposant donc d'une structure 
absolue, d'un droit d e personnalité, bien q u e d'un 
caractère spécifique du droit de la famille, o u bien 
s'il s'agit de rapports juridiques d'une structure 
relative existant entre plusieurs personnes déter-
m i n é e s , l'auteur a un penchant pour la s e c o n d e 
manière de voir. 
II. L'ouvrage se d iv ise en huit chapitres. Parmi 
ceux-c i on peut cons idérer les premiers quatre -
correspondant à la première moitié de l 'ouvrage 
éga lement du point d e vue de son é t e n d u e -
c o m m e la partie généra le servant à l 'établissement 
des principes, tandis q u e les quatre chapitres sui-
vants peuvent être qual i f iés de partie spéc ia le ser-
vant plutôt aux d e m a n d e s des solutions du droit 
positif . 
La première partie portant le titre « L e s traits 
fondamentaux» choisit c o m m e point de départ le 
principe de la politique d e famille, selon lequel tout 
enfant doit obtenir la régularisation de s o n état 
familial d'une façon c o m p l è t e dans le s ens déjà 
ment ionné et c o n f o r m é m e n t à la réalité. 
E n outre d'une confrontat ion de l 'éducat ion 
réal isée par les parents o u par les instituts, l 'auteur 
traite dans un style fort coloré le p h é n o m è n e 
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mondial de la nég l igence des enfants, la lutte en-
gagée contre ce p h é n o m è n e ainsi que la nécess i té 
de la liquidation d e s désavantages résultant de 
l'état non-ordonné d e l'enfant, en dépassant très 
justement les b o r n e s d'une analyse de juriste prise 
au sens restreint. 
L'auteur présente en bref, tout en résumant les 
d o n n é e s très caractéristiques, le d é v e l o p p e m e n t 
historique et il e squisse également l ' image fort 
variée du régime capitaliste de nos jours . 
Notre attention se dirige quasi nature l lement 
vers les enfants n é s hors du mariage, d 'un statut 
familial - pour la plupart au moins à l 'origine -
non-ordonné; en particulier, en présentant la si-
tuation hongroise existant jusqu'à la f in de la 
deuxième guerre mondia le ; dans ce d é s e r t ce n'est 
que la réglementat ion radicale, mais é p h é m è r e de 
la République d e s Conse i l s qui représenta un oa-
sis.3 
Les changements intervenus dans c e domaine 
grâce à la transformation de la soc ié té hongroise 
immédiatement après la Libération furent radi-
caux et ont été réa l i sés par la loi a d o p t é e e n 1946, 
pour que la solut ion soit couronnée par le C o d e de 
famille de l'an 1 9 5 2 . D a n s cette loi il n e s'agissait 
plus de mieux rapprocher le statut famil ia l de l'en-
fant né hors du mariage à celui de l ' enfant né du 
mariage, mais d e l'unité du statut famil ia l des en-
fants, c'est-à-dire d e la mise en appl icat ion des 
mêmes règles de droit pour les deux ca tégor ie s des 
enfants. 
A u cours de l 'examen des rapports en con-
nexion avec les relations de propriété (art. 3), 
l'auteur présente beaucoup de p h é n o m è n e s inté-
ressants, en soul ignant les d ivergences existant 
dans les rapports réciproques des Eta t s capitalistes, 
alors que les Etats-membres a u t o n o m e s des 
Etats-Unis montrent surtout en ce d o m a i n e un ta-
bleau kalé idoscopique. 
III. Dans la tro is ième partie e x p o s a n t le déve-
loppement de statut familial de l 'enfant après la 
deuxième guerre mondiale le lecteur trouve un 
3
 Mentionnons que la réglementation de que lques cas ayant eu 
lieu au temps de la Républ ique des Conseils, en 1919, devait encore 
longtemps lutter, m ê m e après 1945, pour la vaJabilité, ce qui n'est 
devenu définitif q u ' e n 1968. - NIZSALOVSZKV. t . : A tanács-
köztársaság idején elismert gyermek jogállása (L ' é t a t familial de 
l 'enfant reconnu au t emps de la République des Conseils) . Magyar 
Jog, 10/1968, p. 620. - En se référant à la publication de M. Jen6 
Bacsó, l'auteur constate q u ' à présent déjà la p ra t ique suit d 'une fa-
çon univoque la prise de position en vigueur actuel lement au sujet 
de la reconnaissance de pleine vigueur de la paterni té au temps de la 
République des Conseils (pp. 206 et 260, note 38[a]) . 
matérie l très intéressant d e droit comparé. L e sta-
tut famil ial de l'enfant né h o r s du mariage présente 
une tendance amél iorée successive, toute fo i s 
l 'évolut ion du droit des E t a t s progressant sur la 
vo ie d u socialisme soul igne la différence entre les 
légis lat ions des deux rég imes , notamment que 
l'Etat capitaliste se voit p o u r ainsi dire obligé d'af-
faiblir la protection d e s b i e n s familiaux envers les 
intrus se trouvant en d e h o r s du mariage, alors que 
la cessat ion jruidique et soc ia le de toute discrimi-
nat ion est commune dans t o u s les pays socialistes. 
M ê m e en tenant c o m p t e des changements 
produits en Hongrie après la Libération (art. 1 0 ) il 
est frappant de voir les e f f o r t s de l'auteur d'illustrer 
ses t h è s e s par des d o n n é e s empruntées du m o n d e 
des réalités. Il c o m m u n i q u e une donnée intéres-
sante, notamment que le nombre des enfants nés 
hors du mariage ne d i m i n u e pas dans la proport ion 
du total des enfants nés , mais dans une proport ion 
m o i n d r e et qu'à l'égard d e s rapports entre les vil-
lages et les villes, la c a m p a g n e a aussi avancé dans 
une certaine mesure (pp. 1 5 4 - 1 5 5 ) . 
IV. Dans la d e u x i è m e moitié de l 'ouvrage 
(qual i f i ée de partie spéc ia le ) c'est la c inquième 
partie qui, à rencontre de la solution de l'an 1946 , 
sou l igne l'unité de la pré sompt ion de la paternité et 
e x a m i n e d'une manière p lus minutieuse la ques t ion 
qu'en dehors des faits naturels , quel est le rôle qui 
revient à l'élément n o m m é volitif, à l'égard duquel 
l 'auteur lutte en faveur d e la primauté des disposi -
t ions naturelles. Il s o u l è v e la question si la consta-
tat ion judiciaire de la paternité , en opposit ion avec 
les disposit ions naturelles, peut constituer un statut 
familial . Ce problème m o n t r e le reflet de la doc-
trine de l'autorité de la c h o s e jugée (pp. 175 et 
seq. ) . 
A m o n avis, il serait désirable que le jugement 
constatant la paternité soit toujours déclaratif, en 
remontant au temps de la naissance, voire de la 
c o n c e p t i o n avec la force d e la réalité. Cependant , 
la loi, du point de vue d e s ef fets juridiques, peut 
é g a l e m e n t prendre une autre position, ainsi en 
vertu du nouvel art. 1 6 0 0 / a du B G B de la R F A les 
e f f e t s juridiques de la paternité - en défaut des 
disposit ions contraires d e la loi - ne peuvent être 
réal isés qu'ex nunc." 
* Cf. : KRAUSE, H. L>.: Kommende Entwicklungen im amerika-
nischen unehelichen-Recht. F a m R Z , 6/1969. pp. 304-311 
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La présompt ion de la paternité (art. 12) f o n d é e 
sur le mariage s'accorde dans la majorité des cas à 
un fait b io logique et il n'existe aucune base à sa 
réfutation. Il y a cependant une controverse inté-
ressante entre l'usage devenu de plus en plus ré-
pandu que les personnes se proposant de contrac-
ter un mariage entretiennent déjà plus tôt des rela-
tions sexuel les , et la manière de voir de la juris-
prudence antérieure qui avait facilité l'attaque 
contre la descendance du mariage de l 'enfant 
conçu avant la célébration du mariage. Il est sur-
prenant que la loi polonaise (art. 6 8 ) et la loi 
tchécos lovaque (art. 58 ) connaissent aussi de tel les 
atténuations à l'heure actuelle. D e ma part, j 'ap-
prouve é g a l e m e n t que l'auteur ne soutient pas de 
telles atténuations. 
La force plus grande de la présomption 
concernant la descendance de l'enfant du deu-
xième tr iage d e deux mariages successifs semble 
satisfaire .e desideratum de l'alliance aux parents 
de sang. L'auteur examine de p lus près la question, 
à savoir quel le est la situation si le deuxième ma-
riage est nul. L'auteur prend posit ion, en confor-
mité avec m a manière de voir sus-ment ionnée , en 
faveur du deux ième mariage (p. 152) . 
Mais la situation n'évolue pas d'une façon lo -
gique et rassurante si le deux ième mariage tarde et 
est conclu après la naissance d e l 'enfant. En de tels 
cas il est nécessaire d'attaquer la présomption 
ayant trait au premier mariage et d e placer provi-
soirement l 'enfant hors du mariage pour que son 
statut familial soit complet au sens social. Cet te 
complicat ion pourrait être dissolue si l'on pourrait 
réfuter par une sentence prononcée dans un procès 
la présompt ion de la paternité provenant du pre-
mier mariage et constater par la m ê m e sentence la 
paternité du deux ième mari, m ê m e au cas o ù le 
deux ième mari, par suite d'un changement dans ses 
sent iments ne l'accueillerait plus avec enthou-
siasme. 
L'auteur place la reconnaissance et le mariage 
contracté avec la mère sur la base commune de la 
reconnaissance. L'exposé sur l 'ef fet de la recon-
naissance de la paternité renvoyant à l'inceste 
(p. 2 0 1 ) est frappant. Je crois q u e c'est le cas o ù il 
faudrait exclure entièrement le rôle de l 'é lément 
volitif, s emblablement au cas de la différence d'âge 
de moins de 16 ans. Mais la mei l leure solution se-
rait peut-être la réduction du c a s aux aliments sans 
paternité. 
V. A u sujet de la constatation judiciaire de la 
paternité (art. 14) j'avais exprimé au sujet du pro-
jet de loi de l'an 1 9 4 6 le doute qu'il accorde une 
trop grande conf iance à la fidélité de la compagne 
hors du mariage, en rattachant à la probat ion de la 
vie commune durable une présomption de la pa-
ternité aussi difficile à réfuter que dans le cas du 
mariage. (Code de la famille, alin.[3] d e l'art. 38) . 
L'auteur se réfère cependant à la prise de position 
N° 120 du Col lège de la Cour Suprême qui dans le 
cas des relations sexuel les durables, e n vertu de la 
loi, offrent une base de force égale à ce l le de la vie 
commune pour la constatation judiciaire de la pa-
ternité, exige déjà dans le cas d'un contact avec 
plusieurs personnes, aux fins de la constatat ion de 
la paternité, de prouver qu'on puisse conclure à la 
paternité sur la base d'une appréciation soigneuse 
de toutes les circonstances. D a n s le cas d'une ac-
t ion basée sur la vie c o m m u n e la pratique est en-
core toujours plus indulgente à l'égard d e pareilles 
relations. 
L'auteur manifeste des doutes m o t i v é s envers 
l'entretien sans constatation de la paternité; ses 
idées de réforme méritent une réflexion, ainsi p.ex. 
que l'enfant descendant du mariage ne précède pas 
dans l'ordre de l 'entretien l'enfant entretenu sans 
paternité, bien que cela semble être juste. 
VI. La question la plus négligée dans le C o d e de 
la famille hongrois est peut-être la situation de la 
mère dans la sphère du statut familial. C'est pour 
cette raison qu'on ne peut qu'approuver que l'au-
teur s'efforce de compléter la rég lementat ion in-
complète (pp. 2 6 7 - 2 8 2 ) . 
L'effet de l'identité de la mère sur la présomp-
tion de la paternité est évident, cette présomption 
est nécessairement détruite s'il s 'avère q u e la per-
sonne avec qui le père présumé avait contact à 
l 'époque de la concept ion n'était pas la mère 
(art. 17). 
VII. La sept ième partie de l 'ouvrage traite le 
cas ordinaire de la réfutation de la présompt ion de 
la paternité. L'introduction de l 'action à cette fin 
représente en certains cas, de la part du père pré-
sumé , la révocation de sa propre déclaration et 
c'est aussi le cas lors de l ' insémination artificielle 
e f fec tuée avec son consentement . 
L'attention de l'auteur s'étend éga l ement sur 
c e cas et il se réfère justement au fait q u e les pro-
b l è m e s juridiques e n connexion avec l ' insémina-
t ion artificielle ne sont pas résolus par l'exclusion 
il* Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 17, 1975 
164 Recensiones 
de l'action du mari visant la réfutation de la pater-
nité consentie, c o m m e le fait la loi bulgare (pp. 185 
e t seq.) . 5 
A propos de la démonstrat ion de l'impossibilité 
d e la descendance du père présumé, bien entendu 
la présentation des analyses de groupe sanguin et 
d e s autres opérations médicales a aussi eu lieu ici 
(pp. 291 et seq.). 
D a n s le cas du manque de volonté de la déc la-
ration de reconnaissance l'auteur cons idère la 
brièveté du délai légal c o m m e insatisfaisante pour 
le cas de la reconnaissance arrachée par la v io lence . 
VIII. Sous le titre récapitulatif «Ques t ions di-
verses» il s'agit de la légitimation des parties de-
manderesse et défenderesse (art. 21) , de l 'adapta-
t ion des règles de la procédure civile aux prob lèmes 
en cause (art. 22) . D a n s la sphère de ce s derniers 
l'auteur soumet des proposit ions méritant notre 
attention au sujet de l'unification de procès. En 
dernier lieu, dans la sphère des ef fets juridiques 
intérieurs et extérieurs du statut familial de l'enfant 
(art. 23) , il s'occupe de la parenté, du port du nom 
s'y rattachant, des obstacles au mariage en résul-
tant ainsi que de la qualité de succession et enf in de 
la détermination de la nationalité de l 'enfant. 
IX. Il convient de ment ionner c o m m e trait po-
sitif de l'ouvrage, qu'il ne néglige non plus les ob-
servations critiques. A p r è s 2 0 ans passés depuis la 
créat ion du Code de famille il serait m ê m e sur-
prenant si un élaborateur sérieux, approfondi dans 
l 'examen de la réalité pratique, ne trouvait pas 
l 'occasion pour formuler des observations d'un tel 
caractère. L'appendice offrant des d o n n é e s pré-
c ieuses et la table d e s matières so igneusement 
préparée avec une abondance de détails ne font 
qu'ajouter à la valeur de la monographie . 
En vertu de son contenu approfondi , ainsi 
qu'en vertu de sa m é t h o d e dépassant la sphère des 
purs raisonnements de juriste, l'ouvrage doit être 
qualifié comme un produit de grande valeur dans la 
littérature du droit de famille hongrois se ratta-
chant à juste titre à la monographie de M. Tibor 
Pap concernant l'institution du mariage, à cel le de 
M. Viktor Szigligeti concernant les rég imes des 
biens matrimoniaux et à celle de M. Jenő Bacsó au 
sujet de l'adoption. 
s
 Aux termes de l'ai. ( 1J de l 'article 4 3 de la loi modi f iée de la 
famille (1974) en ce cas la ré fu ta t ion de la paterni té est exclue. 
A son tour, le lecteur peut espérer de plein 
droit que le plus tôt possible, à un niveau semblable 
les autres problèmes du droit de famille seront 
eux-aussi élaborés. 
E . NIZSALOVSZKY 
Le droit de procédure en matière 
de conflits du travail dans les pays 
socialistes européens* 
Parmi les ouvrages généraux du droit du travail 
publiés depuis la seconde guerre mondiale et, l 'on 
peut m ê m e dire, depuis le début de notre siècle, le 
plus récent ouvrage de M. László Trócsányi occupe 
une place particulièrement excel lente dans la lit-
térature mondia le . 
Cet ouvrage a une valeur scientifique excep-
tionnelle au point de vue de la méthode, de la 
clarté, de la documentat ion pleine, de la discussion 
précise et approfondie de toutes les questions et de 
la rigueur juridique en général. Je suis convaincu 
que l 'ouvrage a une importance fondamentale au 
point de vue du déve loppement de la science du 
droit du travail. 
L'auteur donne ici, pour la première fois dans 
la littérature juridique socialiste, une vue d 'en-
semble du règlement des litiges de travail, tel qu'il 
se présente dans le droit du travail des pays socia-
listes européens . Son but principal est d'analyser 
les quest ions fondamentales de la procédure en 
matière de droit du travail; il se propose en m ê m e 
temps de donner une description des différents 
modè le s adoptés par les pays socialistes respectifs. 
Tout en établissant certaines conclusions t h é o -
riques générales , l'ouvrage informe les lecteurs 
aussi sur les particularités d e s tendances de ce 
domaine des sciences juridiques. 
Ce livre est une magistrale synthèse où abon-
dent les v u e s originales. Il est unique en son genre 
dans la littérature comparative. Jamais n'avaient 
été réal isées une description aussi nourrie et une 
étude g lobale aussi poussée des problèmes se rat-
tachant au droit de procédure en matière de 
conflits du travail dans les pays socialistes euro-
péens. 
* TRÓCSÁNYI. L.: — . Budapes t . Akadémia i Kiadó, 1974. 
1 4 7 P . 
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L'ouvrage de M. Trócsányi comprend un 
avant-propos (p. 5) , six chapitres et une postface 
(p. 141) . 
D a n s le Chapitre I (pp. 9 à 2 5 ) il étudie les 
problèmes fondamentaux de la procédure en ma-
tière de conflicts du travail. Il discute ici le règle-
ment des conflits du travail individuels en tant que 
l'objet de la procédure en quest ion, les sujets de la 
procédure relative aux conflits du travail, le but de 
la procédure relative aux conf l i ts du travail, la 
forme de la procédure en matière de conflits du 
travail et les sources du droit d e la procédure à 
suivre dans les affaires de travail. 
Dans le Chapitre II (pp. 25 à 4 5 ) l'auteur étu-
die les principes fondamentaux d e la procédure en 
matière de confl its du travail: le principe du rè-
glement sur les lieux des litiges de travail, le prin-
cipe exigeant la coopérat ion des syndicats, le prin-
cipe de l'égalité des droits des parties, le principe 
de disposition et le principe d 'audience , les prin-
cipes nécessitant le caractère public, oral et direct 
de la procédure et le principe de l 'expédit ion accé-
lérée des litiges et de la prompte exécut ion des dé-
cisions prises en matière de litiges d e travail. 
Dans le Chapitre III l'auteur analyse le carac-
tère juridique des organes coopérant au règlement 
des litiges de travail (pp. 45 à 7 9 ) . 
Dans le Chapitre IV il étudie la procédure de 
première instance (pp. 79 à 105) , dans le Chapi-
tre V la procédure de recours (pp. 105 à 131 ), dans 
le Chapitre VI l 'accomplissement volontaire des 
obligations découlant des décis ions prises dans les 
litiges de travail et leur exécut ion par contrainte 
(pp. 131 à 141) et dans la Postface les dispositions 
de la nouvel le loi hongroise N o IV de 1972, ainsi 
que celles du nouveau Code du travail roumain, de 
la loi N o 10 du 23 novembre 1972 et de la nouvelle 
Constitution Fédérale Yougos lave du 2 4 février 
1974. 
Je considère c o m m e un mérite particulier de 
l'auteur d'avoir étudié consc ienc ieusement la lit-
térature de l 'Union Soviét ique et d e s démocraties 
populaires aussi et d'avoir appliqué en cette ma-
tière la méthode comparative avec compétence et 
succès. 
L'auteur a bien compris ce que j'ai essayé de 
démontrer au premier volume de m o n livre publié 
en 1947 sous le titre « A magyar magánjog általá-
nos része különös tekintettel a külföldi magánjogi 
rendszerekre» (La partie générale du droit civil 
hongrois à la lumière des systèmes é trangers de 
droit civil; pp. 77 et s . ) que le droit c o m p a r é n'est 
pas une science a u t o n o m e , mais une m é t h o d e seu-
lement , une nouve l le méthode de recherche des 
sc iences juridiques. Il n'a pas pour but d'établ ir un 
sys tème de concepts object ivement valables , mais 
son but est de démontrer les ressemblances et les 
contradictions entre les institutions a n a l o g u e s de 
d e u x o u plusieurs s y s t è m e s de droit. Sa tâche pri-
maire et principale consiste dans l 'é largissement 
d e s connaissances relat ives au droit. A part de cela 
il peut se fixer cependant différents autres object i fs 
aussi, comme par e x e m p l e l 'établissement d'une 
théorie générale du droit sur une base comparat ive 
( D e l Vecchio); il peut indiquer au légis lateur la 
direction à suivre e n vue du d é v e l o p p e m e n t du 
sys tème de droit o u de la création d'un droit rela-
t ivement idéal (Sale i l les ) ; il peut se p r o p o s e r de 
jeter les fondements du «droit commun législatif» 
d e s nations civil isées (Lambert); de rechercher «le 
trajectoire de l 'évolut ion du droit» (Sauser-Hal l ) ; 
la formation de c o n c e p t s juridiques généraux 
( R a b e l ) , ou bien ce l l e des différents « t y p e s de 
droit» (von Liszt). D a n s ces cas la comparaison des 
s y s t è m e s juridiques n'est qu'un moyen p o u r at-
te indre des buts plus éloignés; par rapport à ces 
buts la fonction du droit comparé est accesso ire 
seu lement . 
Le droit comparé cons is te dans la compara i son 
des normes juridiques de divers systèmes de droit, 
réglementant la m ê m e question juridique. Il en 
résulte, qu'il ne peut pas être son o b j e t ni la 
comparaison des n o r m e s d'un seul s y s t è m e de 
droit, ni celle des institutions juridiques hé téro -
gènes . D u moment q u e le droit comparé s 'occupe 
de plusieurs sys tèmes de droit, il ressemble sous 
certains a s p e c t s - r e m a r q u e correctement K a d e n -
à la sociologie, à l ' e thnolog ie et à la ph i losophie du 
droit. Toutefois , il d i f f ère de chacune de c e s sc ien-
ces . La sociologie juridique est à la recherche de 
l ' importance que p o s s è d e le droit à l'égard d e la vie 
et des buts de l 'humanité (Binder); le droit 
comparé , par contre, n'a pour but que la c o m p a -
raison des normes de différents systèmes de droit. 
L 'e thnolog ie juridique qui repose d'une part sur le 
posit ivisme d'Auguste C o m t e et, d'autre part, sur 
les idées de Hegel re lat ives à l'histoire d e l ' évo lu-
tion, est à la recherche des causes e thniques et so-
c ia les des formes d'apparition sociales du droit 
(Post ) , pendant que la philosophie juridique étudie 
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les questions ayant trait au concept du droit , à ses 
rapports de causal i té , à sa pertinence e t à ses mé-
thodes. Tous ces b u t s et tâches sont é trangers au 
droit comparé. 
Je considère e n s u i t e comme un grand méri te de 
l'auteur qu'il avait é laboré dans son ouvrage des 
doctrines nouve l les très intéressantes et qu'il avait 
mis en pleine lumière , sur la base des p o i n t s de vue 
tout-à-fait nouveaux , les problèmes principaux des 
conflits de lois d a n s le domaine du droit d e procé-
dure en matière d e confl i ts du travail. 
Je considère c o m m e une des mei l l eures parties 
de l'ouvrage cel le qui contient les analyses de l'au-
teur relatives aux p r o b l è m e s en matière d e conflits 
du travail (pp. 9 e t suiv.). Il explique — et je suis 
complètement d 'accord avec lui - q u e le droit du 
travail s'étend sur l e s relations sociales, dans les-
quel les l'individu dép lo ie sa capacité de travail 
contre rétribution s e l o n la quantité et la qualité du 
travail effectué au se in de la collectivité d'une en-
treprise, d'une organisat ion ou d'une institution, 
de même que sur l e s relations soc ia les servant à 
l'organisation du travail, y compris les rapports ju-
ridiques de caractère collectif qui assurent la parti-
cipation des travail leurs et des syndicats et, fina-
lement, sur les c o n d i t i o n s dans lesquel les l'individu 
frappé d'une incapac i té temporaire o u permanente 
de travailler a droi t à certaines prestat ions. 
Veut-on é tud ier cette définition du droit du 
travail de plus près , o n peut y relever l 'ex is tence de 
trois éléments é t r o i t e m e n t liés les uns aux autres et 
pourtant conceptue l l ement séparables: rapports 
de droit individuels, rapports de droit col lect i fs et 
rapports de droit relevant de la sécuri té sociale. 
A mon avis, c 'es t également un mér i t e particu-
lier de l'auteur d'attribuer dans ses analyses une 
importance éga le aux considérations d e lege lata et 
de lege ferenda. Parmi les disposit ions légales en 
vigueur sont les p lus importantes d e s chapitres 
respectifs des C o d e s du Travail, ainsi q u e les lois 
spéciales dans cer ta ins États sur les o r g a n e s judi-
ciaires qui sont c o m p é t e n t s en matière de conflits 
du travail. Tel les la loi de la Républ ique Démocra -
tique Al lemande sur les tribunaux de camarades du 
11 juin 1968 ( N o 11 de 1968 du Gese tzb la t t der 
D D R I.) et ce l le d e la République Social iste de 
Roumanie N o 5 9 d e 1968 sur les c o m m i s s i o n s ju-
diciaires ( N o 1 6 9 du Buletinul Ofic ial I.). 
Enfin je c o n s i d è r e très intéressantes également 
les explications d e l 'auteur relatives a u x règles de la 
procédure devant la c o m m i s s i o n arbitrale, devant 
les tr ibunaux et devant le chef hiérarchiquement 
supérieur (pp. 79 et suiv.), ainsi qu'aux règles de la 
procédure de recours (pp. 105 et suiv.) et à l 'ac-
compl i s sement volontaire d e s obligations des dé -
c is ions prises dans les l i t iges de travail et leur e x é -
cut ion par contrainte (pp. 131 et suiv.). 
I. S Z Á S Z Y 
The judgement in the criminal 
process. 
Decision-making problems of the 
criminal judge* 
Social relations and the given situations of 
everyday life in general insist not only on fact-
f inding'and the thorough col lect ion of information, 
but also , as their outcome, the taking of pos i t ion or 
dec is ion-making in quest ions emerging in life. T h e 
correct formulation of a def in i te point of v iew will 
b e c o m e of particular importance when the case is 
o n e o f the disentanglement of social or individual 
conf l ic t s or contradictions, i. e. of conflict s i tuat ions 
such as e. g. legal disputes. A s for their we ight and 
social significance the determination of criminal 
cases , i. e . the restoration o f the injured harmony of 
individual and social interest occupies a prominent 
place. Here the harmony o r equilibrium is restored 
by the sentence of the criminal court. O n the sur-
face and on formal cons iderat ions the funct ions of 
the pass ing of a judicial judgement seem to present 
but f e w differences in spi te of differences in the 
g iven social structure and historical age. In reality, 
h o w e v e r , the exigencies o f society at any t ime will 
to a great extent in f luence the contents of the 
j u d g e m e n t of the criminal judge, its direct func-
t ions in the administration of justice, in the 
a c h i e v e m e n t of the ends of legal policy, or the 
safeguard of legality. H e n c e in criminal cases a 
lawful and just decision is the primary d e m a n d of 
soc ie ty . In the performance of this prominent 
funct ion of criminal judicature society as a who le , 
* NAGY, L.: ítélet a büntetőperben. A büntetóbírói döntési 
tevékenység problémái. Budapest . Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó. 1974, 582 p. 
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naturally in the first place those applying the law by 
profession and jurisprudence, too, will have a role. 
The subject-matter of the author's work is the 
judgment, this act of primordial importance of 
criminal procedure. T h e complex m e t h o d of deal-
ing with the subject-matter has permitted the au-
thor to sum up, in a synthesis, all the conclusions 
that may be drawn in the sphere of problems 
thrown out by the judgment in the light of m o d e m 
judicial practice and jurisprudence. The focal 
problem is the judgement itself, still the author 
extends his research to fundamental problems of 
the procedural phase preceding the passing of the 
judgment, i . e . those o f criminal investigation, to 
the functions of the prosecution in the procedure 
and also to procedural means (e . g. re -opening of a 
proceeding) to which recourse may have to be had 
even after a final judgement , for the guarantee of 
justice and legality. In his discussion of questions of 
procedural criminal law in the strict meaning of the 
term the author rel ies on a solid foundat ion pro-
vided by substantive criminal law, criminalistics, 
criminology, the theory of state and law, moreover 
on a wide base of philosophy, logic, psychology, 
sociology, etc. The author's work in its entirety 
conveys an idea of the changes that have of late 
taken place in the approach to quest ions of pro-
cedure, and he even makes creative use of these 
changes. It is o n the foundat ion of these changes 
that the author by formulating theoretical theses of 
his own brings forward his recommendat ions much 
for the profit of judicial practice. 
Chapter I deals with the problems of framing 
the judgment. H e discusses the d e v e l o p m e n t of 
procedural thinking and studied cases, the actual 
situation of research associated with the judgement 
in a criminal case, discusses the study of methods of 
decis ion-making. H e demonstrates that the com-
plex study of the decis ion-making of the criminal 
judge will invariably bring to light the interdisci-
plinary character of any research associated with 
this field. Already in the opening discussion the 
author's thesis b e c o m e s distinct that the judgement 
determining a criminal case has to be studied, first, 
as a process of decis ion-making, and, secondly; as 
the outcome of this process. Further in both the 
process and its o u t c o m e partial e l e m e n t s of deci-
s ion-making have to be distinguished, notably de-
cision-making concerning the facts at issue, deci-
s ion-making in the ques t ions of the c lass i f icat ion of 
the o f fence , the guilt iness , the punishment , etc. 
F o r the set of p r o b l e m s encompassed by it, and 
for the profundity o f its discussion of the many 
problems , Chapter II o f the work, "The p r o c e s s of 
format ion of the j u d g e m e n t may attract spec ia l at-
tent ion. In an approach s o far hardly k n o w n in 
profess ional literature the author explores the ex-
ternal and internal factors exerting an i n f l u e n c e on 
the consciousness of the judge, the role o f t h e c o n -
crete psychic attitude, of the consciousness of law 
and its components , in connexion with the general 
p r o b l e m s of the p s y c h o l o g y of dec is ion-making, 
the process of cogni t ion , the role of the judge's 
a w a r e n e s s of his ob l igat ion to give reasons for his 
dec i s ion and of the purposefulness underlying the 
appl icat ion of law, the problems of the possibi l i ty 
of structural model l ing the process of de l iberat ion 
o n the sentence etc. 
T h e author e m p h a s i z e s that the correct recog-
nit ion of the pertinent facts of the case h a s a de-
termining effect on the w h o l e criminal process , on 
the particular procedural acts and before all o n the 
judicial decision determining the case. H e d e m o n -
strates that for the judicial decision the w h a t - m a y 
be cal led peculiarities o f problem-solving th inking 
are characteristic: T h e psychic and logical c o n d i -
t ions o f this process act o n the judge t h r o u g h the 
obl igatory provisions o f the law. The author attri-
butes a prominent ro le o f the logical m e t h o d s and 
m e a n s ( induct ion-deduct ion; analysis-synthesis, 
e tc . ) in the process of del iberation attaching t o the 
dec is ion . H e accepts the unity of the induct ive and 
deduct ive methods: " T h e process of th ink ing ad-
vancing from the k n o w n to the unknown . . . e n a -
b le s us by setting out f r o m available k n o w l e d g e , by 
logical methods, indirectly to come into t h e pos-
sess ion of new knowledge which else is inaccessible 
for exper ience ." (p. 1 8 0 . ) 
In the opinion o f the author the s e n t e n c e -
making activity relies o n the function of the cogni-
tion of the relevant facts , notably a funct ion un-
derlying the legal va luat ion of the fact, i . e . the 
sanct ion. The author o f f e r s a large number o f new 
data in problems of e x t r e m e importance such as 
empir ic or rational cogni t ion , the logical and pro-
cedural not ion of e v i d e n c e , the relations o f c o g n i -
tion, exploration and ev idence , the dominat ion o f 
the principle of free eva luat ion of ev idence , the 
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role of probability, t h e question of appo int ing an 
expert in psychology, the possibilities o f the sup-
pression of subject iv i sm in the judicial decision, 
e tc . 
Advancing f r o m t h e general to the concrete , 
af ter studying the fundamenta l quest ions of the 
formation of the j u d g m e n t the author d e a l s with 
the development o f the structural e l e m e n t s of the 
judgment . While m a k i n g use of the results of ex-
tens ive research w o r k , other empiric s tudies as-
soc iated with the subject-matter , and the results of 
inquiries into c o m p a r a t i v e law and judicial practice 
the author with grea t thoroughness ana lyzes the 
menta l processes preced ing the es tabl i shment of 
facts, classification, t h e establishment of the guilt 
a n d decisions c o m i n g within the sphere o f the im-
posi t ion of the pun i shment , all this with special 
regard to the dec i s ion-making in pane l s of the 
court . 
O n enlarging o n the establishment o f facts by 
the judge the au thor exhaustively dea l s with the 
adequate ref lexion o f reality in the consc iousness , 
within the scope o f relevant facts a m o n g others 
with facts important in relation with the personality 
o f the accused, wi th establishment of causal rela-
t ions and, last but n o t least, with the prob lems of 
absolute and re lat ive truth. He makes it c lear that 
the function of judic ia l cognition is n o t the explo-
ration of scientific regularities or of abso lu te truths, 
but the e s tab l i shment of a s ingle concrete 
phenomenon o c c u r r e d in the past, viz. of the crim-
inal offence (pp. 2 6 7 - 2 6 8 ) . Still certain statements 
of the judgement m a y give expression t o absolute 
truths (p. 278) . T o this thesis of the au thor w e may 
add that as regards the judgement establ ishing the 
guilt, i .e. whether or not the act is o n e constituting 
a criminal o f f ence , and if so, who c o m m i t t e d it, it 
will have to give express ion to absolute truth. This 
is the guarantee o f legality, and a fundamenta l re-
quirement just i f ied by the weight and significance 
of the c o n s e q u e n c e s of conviction in penal law. 
In the process o f decision-making the author 
first discusses the classification of the act and then 
the questions of guilt . This sequence m a y perhaps 
somewhat unusual for the practical jurist, still it has 
to be approved as the only correct. A s a matter of 
fact guiltiness h a s n o existence of its o w n : it has a 
life only in a d e f i n i t e act as qualified by criminal 
law. The m a n y - s i d e d discussions o f classification 
extend to the corre lat ions of fact and law, the role 
of the psyche , the k n o w l e d g e of the law, and the 
consc iousnes s of law, and f inal ly to the peculiarit ies 
of the funct ion of valuation. Al l these make it c lear 
in an illustrative form that in the process of the ap-
pl icat ion of law for the legal classification of the 
facts serving as object of e v i d e n c e i .e . for the c o n -
cre t izat ion of the abstract provis ion of law, w e have 
the c a s e o f an "assumed", "applicable" provis ion 
of law, and not of a "g iven", o n e "to be appl ied", 
(pp. 2 8 7 et seq.). This is in fact the case, for facts 
l iable t o changes as d irected by the ev idence pro-
d u c e d m a y call for a d i f ferent valuation or classif i-
cat ion. This explains w h y in the process o f c lassi f i -
cat ion there cannot yet be talk of subsumption, i . e . 
inc lus ion under a statutory provision. Thi s may 
take p l a c e only in the substantial act of the appl ica-
t ion o f law, i .e. in the dec i s ion determining the 
case . 
O n analyzing the p r o c e s s of formation o f the 
dec i s ion in the matter of guiltiness the author di-
gresses to problems of substantive criminal law, so 
the f o r m s of guiltiness ( in tent , negligence), the role 
of the conditions of punishability and c ircum-
s t a n c e s excluding liability, the questions of the 
va lua t ion of internal facts, i . e . such of consc ious -
n e s s ( in addition to the f o r m s of guiltiness the m o -
tives, aims, passion, e tc . ) . Still here the what may 
be ca l l ed procedural n o t i o n of guiltiness a l so turns 
up. In addition to what h a s been set forth b e f o r e 
this no t ion also implies the question of the pres-
e n c e o f the conditions of punishability (e. g. private 
c h a r g e ) , the absence of procedural i m p e d i m e n t s 
( c a u s e s excluding liability). For this reason it is in 
e v e r y respect justified to s p e a k in this c o n n e x i o n of 
the process of the es tabl i shment of liability under 
criminal law rather than o f guiltiness. This is by the 
w a y what the author d o e s (pp. 305 et s e q . ) 
Wi th in this sphere o f quest ions the author deals 
with the problem of what is called the procedural 
caesura, a problem extens ive ly debated o n in the 
profess ional literature o f the day. There are op in-
ions namely according t o which the activity o f the 
cr iminal judge ought to b e split up into t w o phases , 
s e g r e g a t e d also in the temporal order, i . e . , first, 
into the phase of the establishment of the facts at 
i ssue and guilt, and, secondly , into the dec is ion-
m a k i n g on the sanction (punishment or any other 
m e a s u r e ) . In the latter phase important ro les may 
b e ass igned to the var ious experts. The author be-
l i e v e s that such a bisect ion would be just i f ied in the 
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criminal procedure of the futüre, still only in ex -
ceptional cases, in the first place for criminal o f -
fences of the gravest nature, and even there only 
when imprisonment of considerable length may 
have to be m e t e d out (p. 3 0 7 ) . A s regards this 
opinion it should be noted that the practical appli-
cation of the procedural caesura may perhaps react 
on the whole system of criminal procedure, the 
principles of operat ion of criminal judicature and 
the unity of judicial conviction. 
In the closing Chapter III the author discusses 
the structural e l ements of the judgment . In addi-
tion to the discussion of the t w o parts (pro-
nouncement and statement of grounds) of a 
judgement be ing a conviction or an acquittal, as the 
case may be, the author, from many sides, deals 
with the categorical nature of the decis ion in crim-
inal cases, with the decision as an act of will, and 
with the problems of the decis ion and the pro-
cedural legal relations. He demonstrates the rela-
tive independence of the structural e l e m e n t s of the 
judgement, i. e. of the facts at issue, classification of 
the case, the establishment of guiltiness and the 
punishment, and proceeds to analyzing them by 
having recourse fundamentally to the logical and 
psychical approach. In many respects he casts a 
new light on the valuation o f ev idence and the 
grounds to be g iven for the imposit ion of sanctions 
(the exploration of personality, individualization, 
etc.) . The many-s ided study of the e l ements mak-
ing up the decis ion betray the conclus ive posit ion 
taken by the author, namely that to simplify the 
demands on the judicial decision so as to have them 
comprised in the fundamental postulate of legality 
in a summary form, is not the correct way to pro-
ceed. In this way as a matter of fact the various 
principles of m o m e n t active in the operat ion of 
criminal judicature would b e c o m e blurred in both 
theory and practice. T o the judicial decis ion giving 
expression to the expectations of society the claim 
prescribed even in the procedural regulation must 
be set that it relies on the truthful establ ishment of 
facts, that it should be lawful and just. 
The author's work bears test imony to h o w in 
the scientific study of a professional scope, this 
time the institutions of the law of criminal proce-
dure, attention can be given to the social interrela-
tions and even place them in the focal point of the 
analyses, and h o w at the same t ime also the ex-
igencies of practice can be kept in sight. The work 
making creative use of the principles of the theory 
of sc ience and the research methods of M a r x -
ism-Leninism, and in a profitable manner explo i t -
ing general and professional literature, o f fers a 
number of suggest ions for the further deve lopment 
of procedural institutions, by this advancing the 
performance of the functions of theory and prac-
tice in the correct enforcement of the new H u n -
garian C o d e of Criminal Procedure, Act I of 1 9 7 3 , 
representing new trends in procedural thinking. 
The work as a whole must therefore be greeted a s a 
substantial gain of legal literature. 
E . C S É K A 
The Socialist System of State 
Control* 
Several disciplines are engaged in the study o f 
the purpose and traits of control activity, and of the 
organizational and methodological questions of 
control. The monograph under review considers 
the inquiry into control from the approach of c o n -
stitutional law and the law of public administration 
its primary object . The author makes, however, use 
also of the achievements of other branches of sc i -
ence or of o ther disciplines, in particular of those o f 
the theory of state and law, the political sciences , 
the theory of organization, the economic sc iences 
and sociology. The present work in a c o m p r e h e n -
sive form analyzes the doctrines concerning the 
purpose of control, its posit ion in social activities, 
its types, organization, methods , and it enlarges o n 
variants of control as established. The author has 
made it a point, by having consistently recourse to 
the historical and comparative methods and by 
exploring the prime social movers , to investigate 
the general regularities prevailing in socialist state 
control in their detail. It is for this reason that the 
English translation of the author's work may justly 
lay claim to the interest of professional quarters 
abroad. 
Chapter I of Part I of the monograph deals with 
the notion or concept of control . The author be fore 
all analyses attempts at o f fer ing a definition o f 
control in western bourgeois literature of adminis-
trative science and the theory of organization. H e 
* TÖRÖK, L.: - - . Budapest . Akadémia i Kiadó, 1974. 157 p. 
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then proceeds to offering an insight into the doc-
trines d e v e l o p e d by the classics of Marxism-
Leninism, the socialist theory o f organization, 
socialist e c o n o m i c sciences and soc io logy , further 
of socialist polit ical sciences and jurisprudence on 
control. Af t er the review of at tempts at defining 
the concept o f control the author makes it clear 
that although the idea of formulating a general no-
tion of control cannot be dismissed altogether, still 
the primary, task is the analysis of the types, forms 
and fundamental traits of control within the given 
social and e c o n o m i c formation rather than the 
elaboration of a general concept o f control (p. 30) . 
In Chapter II the author deals with the clas-
sification and the main types of control . After an 
analysis of the posit ions taken in wes tern bourgeois 
and socialist literature the author d e f i n e s his posi-
tion according to which the classification of control 
activity and its organization had to be considered 
the primordial o n e which dist inguishes control 
according as it is part and parcel of private, social or 
state management . By the side of this classification 
all others are but of a secondary nature and come 
into consideration merely for determining the 
quantitative ex tent of control p o w e r s and for de-
fining the m o d e s of control (p. 3 6 ) . The work 
separately discusses the questions of principle of 
social control as o n e of the principal types of con-
trol. By social control the author understands con-
trol performed by social agencies o r organizations 
in the widest meaning of the term. In his discussion 
of the fo l lowing type of control, viz. state control, 
its forms and scope , strictly speaking the subject-
matter of the present work, the author sets out 
from the thesis that in the socialist countries in the 
first place a distinction should be m a d e by types of 
state organs. H e points out that a study of the legal 
regulation of control activities will reveal remark-
able di f ferences according as control is performed 
by the agencies of the state power, by the judicial 
organs and the procurators' o f f i ces , on the o n e 
part, or by organs of public administration and by 
producing, servicing and supplying agencies sub-
ordinate to t h e m , on the other. Notably in the 
former cases control activity will normally appear 
in conjunction with other activities, in the latter, it 
will become - to a great extent - a form of activity 
built upon an autonomous organization 
(pp. 44—45). 
Part II of the monograph deals with the prin-
cipal fields of state control. It discusses the forms 
and traits of control performed by the organs of the 
judiciary and in the socialist countries, by the state 
arbitration commit tees (Chapter I). A separate 
chapter (Chapter II) has as its subject-matter the 
control activity performed by the prosecuting au-
thorities and the procurator's off ices , respectively, 
in the western bourgeois and socialist countries. In 
this field special attention should be. given in par-
ticular to the passages o n the organic-personal and 
object ive extent of what is termed the procurator's 
general supervision over legality, the analysis of 
the procurator's m e a n s for the el imination and 
prevention of the violation of the law, and to the 
trends in deve lopment , Carrying o n arguments 
with opinions set forth in socialist legal literature 
he states his posit ion in the sense that owing to the 
special character of the procurator's activities and 
organization the procurator's supervision over 
legality must as a w h o l e be considered procurator's 
supervision and not control. T h e procurators' 
supervision is as a who le procurators' activity and 
not public administrative control. The procurators' 
supervision may be d e e m e d as control only from 
the point of view of the organization theory and 
sociology (pp. 72 and 75) . On analyzing the con-
trol activities of the organs of the state power and 
representation in Chapter III the author deals with 
the control activities of the western bourgeois 
representative organs, the coming to the fore of 
parliamentary control, its scope and organizational 
and legal features. A s has been m a d e clear by the 
author in the socialist countries the control ac-
tivities of the supreme organs of state power and 
people ' s representation essentially advance the 
legislative functions. This is one of the reasons why 
in most of the socialist countries no separate con-
trol organization has developed. T h e s e are the 
parliamentary commit tees , regional groups of 
members , and also individual members who play 
important role in the control activity, however, in a 
form not prejudicial to the c o m p e t e n c e of the 
plenum. At the s a m e t ime of late a tendency has 
c o m e into prominence which has as its goal to at-
tach the central control organization of general 
competence and subordinate to the government 
m o r e strongly to the supreme organs of state power 
and representation. By this expedient the 
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organizational and legal guarantees would be pro-
v ided for the supreme organs of state power and 
peop le ' s representation to avail themselves factu-
ally and independently of its control activities 
(pp. 8 2 - 8 3 ) . A survey of the control activities of 
the local organs of state power and people ' s re-
presentation betrays the dual character of this con-
trol. First, they control the organs subordinate to 
t h e m , secondly, as representative organs of the 
state power in their territory, they have b e e n ves-
ted with extensive control and supervisory power 
as def ined by legal rules over all organs and agen-
c i e s - not surordinate to them organizationally -
within their territory. Their controlling and super-
visory powers tend to b e c o m e more pronounced in 
these latter fields (p. 8 9 ) . In the control activities of 
the local organs of state power and people ' s re-
presentation the internal organizational and legal 
forms (e .g . the p l enum, committees) have a pre-
ferred role. In a n u m b e r of countries, however , also 
the establishment of control agencies attached to 
the local organs of state power and people ' s re-
presentation may be observed. In this f ield the 
analysis of the nature o f the activities performed by 
the committees of local government counci ls de-
serve special attention as well. The author d e m o n -
strates that these c o m m i t t e e s have preserved their 
advisory and control l ing character, in certain 
countries, however, as the outcome of a newer 
deve lopment authoritative powers have also been 
conferred on them (pp. 9 2 et seq.). 
O n reviewing the control activities of the agen-
cies of public administration the author concen-
trates on two problems equally of fundamental 
importance for both theory and practice. The o n e 
problem concerns the definit ion and delimitation 
of public administrative control and public ad-
ministrative supervision. The other problem is that 
of the definition of the principal types and forms of 
the t w o forms of activity, and of the characteristic 
features of the particular types and forms (Chap-
ter IV) . On analyzing and criticizing the doctrines 
of public administrative control and supervision 
which have gained general currency, he c o m e s to 
the conclusion that (a ) public administrative 
supervision is, usually, an activity, control l ing 
legality, discharged by agencies of public adminis-
tration and associated with powers to take m e a -
sures exactly def ined under law with respect to the 
activities of agencies and persons not subordinate 
to them, (b) Public administrative control is a 
fact-f inding and controlling activity of the organs 
of public administration devoid of public authority 
powers , performed irrespective of subordination 
(p. 116 ) . The author separately discusses the types 
of public administrative supervision, the principal 
traits o f the organizational-operative quest ions of 
state inspectorates and also the types of public 
administrative control. In this connect ion the au-
thor m a k e s distinctions in several respects. Thus he 
distinguishes public administrative control ac-
cording to the type of public administrative organs 
(e. g. national or local, such of general competence 
or specialized agencies) performing it. There is a 
distinction made according as the administrative 
agencies discharge their controlling functions au-
tonomous ly or in conjunction with other forms of 
activity. Public administrative control may differ 
also by the relations existing between the subjects 
performing the control and those control led (ex-
ternal or internal control). Public administrative 
control may be subdivided also according to the 
object of the controlling activity, namely, accord-
ing to (a ) the substantive extent of controll ing ac-
tivity (general or special); (b) the nature of the ob-
ject of controlling activity, or its direction (e .g . 
administrative, technical). In the socialist countries 
as a special type of public administrative control 
there is the activity performed by the controll ing 
organization directly subordinate to the supreme 
organs of state power or public administration, viz. 
the so-cal led state control (pp. 1 2 3 - 1 2 6 ) . 
In the last, fifth chapter of the monograph the 
author deals with the principal traits in the de-
v e l o p m e n t of socialist central state control. O n 
examining the position occupied by central state 
control in the system of state organs the author 
c o m e s to the conclusion that in the socialist coun-
tries where the supreme management of public 
administration is in the hands of the supreme ex -
ecutive and disposing organ, viz. the government , 
there the guidance of this organ and the subordi-
nation of the controlling organ are of necessity. 
Notwithstanding the achievements in the latter 
years in the democratization of the socialist gov-
ernmental machinery cannot be ignored. A s a 
matter of fact the process of democratization of the 
governmental machinery has in each socialist 
country augmented the function and significance of 
the supreme agencies of state power in the direct 
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management of public, social etc. life. The out-
come of this deve lopment are the tendencies to 
have the central state control organization of gen-
eral competence operating under the direct guid-
ance of and subordinate to, the government at-
tached closer to the supreme organs of the state 
power as well (p. 135) . T h e analyses of the author 
regarding the central or local nature of the control-
ling funct ions of the state may also arouse interes t . , 
The monograph discusses in detail the much ar-
gued theoretical and practical problem whether or 
not the discharge of the controlling functions 
should be entrusted to a specialized machinery of 
professionals, or to non-professionals , to laymen. 
In this respect the author on theoretical as wel l as 
practical considerations takes a stand for the coup-
ling of the principles of professional and lay control 
(p. 144) . This theoretical work of a comprehensive 
nature and built upon a mass of factual data closes 
with the analysis of the institution of joint party and 
state control. 
A . RÁcz 
Problems of science history and 
methodology from the domain of 
the history of law* 
During the latter quarter of a century of law 
historiography it was not on a single occasion only 
that demands were forthcoming prompting those 
engaged in research to devot their efforts to ex-
ploring the extremely complex process of legal 
historism in Hungary. Marxist jurisprudence from 
the very outset encouraged the active scholars o f 
legal history, to lay d o w n by breaking away from 
the reactionary law historiography of the past and 
by way of studies of lasting value in the history of 
sc ience the foundations of modern law historio-
graphy.The large number of papers concerning the 
details of the history of science is a heartening in-
dication for the progress of critical studies mainly 
in the law historiography of the bourgeois era. 
A l m o s t all of the Hungarian law historians have in 
* HORVÁTH, P.: Tudománytörténeti és módszertani problémák 
a jogtörténet köréből. Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 
1974. 502 p. 
a creative form helped to pay off some of the debts 
of historiography. The author of the work under 
review has been among the first exploring details 
with a claim to scholarliness. Already in his earlier 
monographic writings he has tried to lay the scien-
tific foundations of his future investigations. The 
present work recording the complex investigations 
of its author, however , does not simply want to 
satisfy the needs of science history. The title of the 
work, a combination of the duality of aspects (his-
torical and methodological ) already indicates that 
the author primarily has embarked on the search 
for the vistas and potentialities of a modern history 
of law written in the light of historiographical and 
methodological experiences. 
So far in Hungarian law historiography no 
coherent picture has b e e n presented of e i ther the 
complicated process of historism or the progress of 
methodology . The author has grasped these two 
processes as an organic unity and describes their 
progress on a path covering almost four centuries, 
without, however, laying claims to completeness . 
H e g o e s back to the history of the beginnings of 
Hungarian legal thinking, emphasizes the 
stimulating role of the effects of civilization (the 
e f fec ts of enl ightenment and liberalism), together 
with the most striking characteristics of the histor-
ical school, positivism and a number of o ther intel-
lectual trends, in the development of law his-
toriography. In this complex representation a par-
ticularly prominent role has been acted by the dif-
ferent variants of Hungarian nationalist ideology 
(romantic, liberal, historical, retrograde). Conse-
quently the author introduces the reader also .into 
the strange mysteries of the critical-analytical 
study of these trends. The subject-matter of fers an 
unprecedented opportunity for the exploration of 
the history of Hungarian legal thinking. The author 
m a k e s ample use of this opportunity and concen-
trating mainly on the latter two centuries almost 
with the pretence to completeness unvei ls the 
fundamental components of science history (e. g. 
the beginnings of exploratory-analytical history of 
law, legal history of the age of the dualist monarchy 
of the Hapsburgs, the Hungarian counterparts of 
the crisis of methodology , etc.) without thé critical 
appraisal of those modern law historiography 
could have hardly make a step forwards. 
The studies of the author in the history of sci-
ence have been closely tied up with the exploration 
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of the progress of m e t h o d o l o g y . This is a feature o f 
the work for which it may b e named among those 
deal ing with the subject -matter from a n o v e l as-
pect, and which at the s a m e t ime helps us to recog-
nize methodological factors s o far more or less ig-
nored. It is in fact the combinat ion of the aspects of 
the history of science and methodology which en-
ables the author to depict legal historism at all 
t imes having a major role in the shaping o f the 
public mind in its reality. In this connection w e may 
ment ion that the author reveals the compl icated 
struggle be tween progress and the retarding forces 
already in the exploration o f the history of the b e -
ginnings of Hungarian legal thinking. T o this he 
adheres consistently throughout his critical s tudy 
of law historiography. Thi s at the same t ime m a k e s 
inevitable the expansion o f the aspect of sc i ence 
history and so also the compar i son of the g iven 
factors and the processes exceed ing the national 
frame. H e n c e the author has tried to tie up the his-
torical and methodological deve lopment of H u n -
garian legal history at any t ime with the wider 
(universal) , mainly Cont inenta l processes. This 
endeavour has made it poss ib le under the cover of 
historism to unveil the ideological struggle of 
progress and reaction. 
A s for the results so far achieved the author 
specially emphasizes the awakening of the c o m -
parative way of looking at things, of the application 
of exploratory-analytical factual research, tel ls 
about the role of the explorat ion of the sources , 
and finally, how Hungarian law historiography has 
gained its independence. H e further produces 
ev idence confirming h o w the idea of narrow 
nationalist seclusion at all t imes degenerated sci-
ence for the benefit of the e n e m i e s of progress and 
how only scientific advance in search for wider 
vistas and the analysis of the deve lopment o f the 
neighbouring peoples in c lo se association with 
Hungarian development cou ld extricate legal 
thinking from the former maze . This scientif ic 
attitude justifies the author in handl ing 
methodological potentialities as an organic part of 
historiographical research and in analyzing the 
deve lopment of comparative tendenc ies with spe-
cial stress. Thi s task which explores so far unknown 
interrelations (o f ten progressive traditions) in the 
deve lopment of Hungarian legal thinking is rather 
exciting and laboursome. Hungarian methodo log-
ical exper iences by themselves are insufficient for 
the explorat ion of new potentialities. The author 
again relies, therefore on the weal th of interna-
tional s tudies o f the history of comparat ive law (in 
chapters. VIII to X of the work) . This is the only 
way which e x t e n d s reliable assistance for under-
standing the ideological struggle in the search for 
methodological expedients and for the recognition 
of lasting values . Fortunately, the author could 
have recourse to recent Marxist literature, which 
has had an extraordinarily large share in laying the 
methodological foundations of scientific progress. 
The author extensively draws f r o m this literature in 
his presentat ion of the methodolog ica l wealth of 
legal history enriched by the modern comparative 
approach to the subject-matter. What this litera-
ture affords, may as a matter of course be made use 
of in the w h o l e field of modern Marxist jurispru-
dence, m o r e o v e r also in research in history and 
economic history. The work in a convincing man-
ner displays this integrated nature of comparative 
methodology and so also the recent relevant posi-
tions taken in Hungarian historical research. T h e 
author, h o w e v e r , does not merely make contribu-
tions to t e n d e n c i e s operating in the same direction, 
but arrays these , too, to join the idea of what may 
be called regional (comparative) deve lopment of 
law. The e s s e n c e of the underlying concept may be 
given express ion as the author's intention to bring 
into prominence the close, indissoluble historical 
association of the legal deve lopment of the Hun-
garian and neighbouring peop les in the light of 
experiences in the history of science and 
methodology, as a scientific truth which is the de-
terminant factor of the progress of modern law 
historiography. 
I . KÁLLAI 
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Varia 
XIe Congrès international de 
l'Association Internationale de 
Droit Pénal 
(AIDP) 
Budapest, du 9 au 15 s e p t e m b r e 1974 
1. Préc i s historique de l ' A I D P 
C'est déjà le X I e Congrès qui a é t é organisé par 
l'Association Internationale de D r o i t Pénal en 
1974. Le XI e C o n g r è s International d e Droit Pénal 
a eu lieu dans la capitale hongroise du 9 au 15 sep-
tembre 1974. L e Congrès récent se révélait un 
événement de grande portée d a n s l'histoire de 
l'Association Internationale de D r o i t Pénal (par la 
suite: A I D P ) , qui a célébré, ce t t e année, son 
demi-centenaire. U n e importance e n c o r e plus si-
gnificative était, de plus, conférée au Congrès par 
le fait que c'était pour la première fo is , depuis la 
constitution de l ' A I D P , qu'un C o n g r è s eut lieu 
dans un pays social iste . Il est justifié d'offrir - avant 
l 'exposé sommaire des programmes professionnels 
et sociaux et d e s événements du Congrès - un 
aperçu précis d e l'histoire et d e s activités de 
l 'AIDP. 
L 'AIDP a é t é const i tuée en 1 9 2 4 ; e l le peut être 
considérée, au f o n d , en tant que continuatrice de 
l 'Union Internationale de Droit Pénal . Le célèbre 
pénaliste a l lemand M. Franz von Liszt a joué, à 
l 'époque, un rôle prépondérant d a n s l'établisse-
ment et dans le fonct ionnement de l'Union. 
L ' A I D P a stipulé, dans son Statut, e n tant qu'ob-
jectifs de fonc t ionnement - parmi d'autres - les 
points suivants: facil iter l'approche et favoriser la 
coopération entre ceux-ci qui, dans les divers pays, 
é tudient , respect ivement mettent en appl icat ion le 
droi t pénal et contribuent , au moyen de leurs re-
c h e r c h e s et travaux, à la découverte des c a u s e s de 
la délinquance et à la lutte poursuivie contre 
ce l l e -c i . Conformément au principe de b a s e ser-
vant très ef f icacement la coopération internat io-
n a l e au sein des act iv i tés de l 'AIDP, l ' A I D P ne 
prend pas parti dans la décis ion des litiges e n t r e les 
d iver se s écoles de criminalistes, mais e l le a pour 
but principal de découvrir les moyens les p lus eff i -
c a c e s de la lutte poursuiv ie contre la dé l inquance . 
E n dehors de servir l 'objectif de la coopéra t ion 
scient i f ique internationale, les Congrès de l ' A I D P 
se sont avérés, de plus, appropriés à faciliter d'ac-
compl ir des tâches de droit positif. A u cours d e son 
fonct ionnement d'un demi-centenaire, l ' A I D P a 
jou i , sous ce dernier rapport, d'un appui très 
considérable , d'une part, de la Société d e s N a t i o n s 
d e jadis et, par la suite, du Secrétariat de l 'Organi-
sa t ion des Nations U n i e s . L 'AIDP const i tue un 
o r g a n e non-gouvernementa l de l 'ONU, ayant voix 
consultat ive . 
A p r è s la constitution de l 'AIDP, l 'Assoc ia t ion 
a t e n u son Ier Congrès à Bruxel les (1926) , suivi par 
d e C o n g r è s ultérieurs, notamment le IIe C o n g r è s à 
Bucares t (1929) , le III e C o n g r è s à Palerme ( 1 9 3 3 ) , 
le I V e Congrès à Paris ( 1 9 3 8 ) . La deuxième guerre 
m o n d i a l e a interrompu les activités de l ' A I D P dé-
p l o y é e s dans le d o m a i n e de la vie sc ient i f ique. 
C'é ta i t en 1946, après la guerre que l ' A I D P a tenu 
s o n V e Congrès à G e n è v e ; c'est ce Congrès qui a en 
m ê m e temps établi les nouveaux Statuts. En 
c o n f o r m i t é avec la concept ion dominante de 
l ' A I D P , on a de nouveau affirmé, à savoir, q u e l l e s 
q u e soient les considérat ions d'ordre pol i t ique des 
d iver se s Nations, aucun pays ne pourrait se dis-
p e n s e r de la nécessité d ' u n e coopération interna-
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tionale visant l 'avancement de la juridiction et ce-
lui de la lutte poursuivie contre la dé l inquance . Le 
nouveau Statut de l ' A I D P a dés igné , consé-
quemment , en tant qu'objectif principal: 
d'échanger des i d é e s e t vues et des résultats scien-
tif iques entre les d ivers pays; d'assurer, de plus, 
une collaboration plus intense dans le d o m a i n e des 
recherches relatives aux causes des p h é n o m è n e s de 
la délinquance et à la prévention de la dél inquance; 
le nouveau Statut s'est aussi fixé pour but d'étudier 
et de développer la théorie et la prat ique du droit 
pénal international. A la suite du C o n g r è s de Ge-
nève , l 'AIDP s'est réunie à une c o n f é r e n c e à Bru-
xelles, en 1947. Lors de cette réunion, le concept et 
les é léments constitutifs du génocide et des crimes 
contre l 'humanité ont été é laborés , avec le 
concours du Secrétariat de l 'Organisation des Na-
tions Unies. Le V I e Congrès de l ' A I D P a eu lieu à 
R o m e (1953) , suivi du VIIe Congrès à Athènes 
( 1 9 5 7 ) , du VIII e Congrès à Lisbonne ( 1 9 6 1 ) , du 
IX e Congrès à la H a y e ( 1 9 6 4 ) et du X e Congrès de 
nouveau à R o m e ( 1 9 6 9 ) . 
Postérieurement à la deuxième guerre mon-
diale, l 'AIDP s'est amplif iée, d'une f a ç o n succes-
sive, par de nouveaux groupes nationaux. L'Union 
Soviétique s'est a s soc i ée déjà en 1 9 3 5 aux activités 
de l 'AIDP et lors du Congrès tenu à Athènes-en 
1957, sa participation aux activités de l ' A I D P est 
devenue déf ini t ive; c'était aussi lors du même 
Congrès que la Bulgarie s'est jo inte , par son 
groupe national, aux activités de l ' A I D P . La 
Yougoslavie et la Po logne ont, dès la constitution 
de l 'AIDP, pris part d'une manière cont inue aux 
travaux de cel le-ci . D e s relations plus élargies ont 
été établies, lors du Congrès de R o m e en 1953, 
avec les groupes nationaux de Г Amérique- lat ine; 
lors du Congrès de Lisbonne en 1 9 6 1 , les pénalis-
tes des Etats -Unis se sont aussi assoc iés à l'activité 
de l 'AIDP. C o n s é q u e m m e n t , les représentants de 
presque toutes les tendances de por tée en droit 
pénal ont établi des relations mutuel les . La plupart 
des pays social istes participent d e p u i s 1969 aux 
travaux de l ' A I D P et ils jouissent m ê m e d'une in-
fluence assez considérable au sein de la direction 
de l 'AIDP. La Hongrie a établi des relations offi-
cielles avec l ' A I D P en 1960 lorsque la Chaire de 
Droit Pénal de l 'Université «Loránd Eötvös» de 
Budapest est d e v e n u e membre col lect i f de l 'AIDP. 
Le Groupe Nat ional Hongrois de l ' A I D P s'est 
formé - à titre définitif - au mois de novembre 
1963, d e l'initiative de M. Miklós Kádár, P r o f e s -
seur d'Université , élu Prés ident . Le Professeur 
Kádár a joué un rôle prépondérant non s e u l e m e n t 
dans la formation du G r o u p e National H o n g r o i s 
mais, d e plus, c'est à lui q u ' o n doit que le G r o u p e 
Nat ional Hongrois put s 'associer d'une façon ac -
tive et créative aux activités d e l 'AIDP. Lors du I X e 
C o n g r è s de l 'AIDP des rapports nationaux h o n -
grois o n t é té rédigés sur t o u s les points f igurant à 
l'ordre du jour du Congrès ; par la suite, les d i f f é -
rents m e m b r e s du G r o u p e National ont participé 
aux c o l l o q u e s préparatoires e t aux conférences à la 
table -ronde . Au X e C o n g r è s , une délégation na-
t ionale a pris déjà part - à côté des rapporteurs 
g é n é r a u x invités - aux travaux du Congrès. 
2 . L'activité du G r o u p e National Hongro is 
Postérieurement au X e Congrès, le Conse i l d e 
D irec t ion de l 'AIDP, ayant adopté la propos i t ion 
faite par le Groupe Nat iona l Hongrois, a pris la 
déc i s ion de tenir le XI e C o n g r è s de l 'AIDP à B u -
dapest . En dehors de ce t t e tâche honori f ique , 
concernant l'organisation du Congrès, le G r o u p e 
Nat iona l Hongrois s'est fait un devoir, de plus , 
d 'organiser une des c o n f é r e n c e s internationales à 
la table-ronde, l e sque l les étaient c o n v o q u é e s , 
d 'une façon régulière, p e n d a n t la période s ' é c o u -
lant entre deux Congrès. Cette réunion de la ta-
b l e - r o n d e a eu lieu à Visegrád , du 6 au 8 o c t o b r e 
1 9 7 1 , le sujet étant f o r m u l é ainsi: Les recherches 
des sc iences naturelles et le droit pénal; d a n s le 
cadre du sujet traité, le prob lème des e x p é r i m e n -
tat ions médicales e f f e c t u é e s sur un humain v ivant a 
avancé au premier plan. ( L e s Nos 1 - 2 de 1 9 7 2 de 
la R e v e e Internationale d e Droit Pénal o n t é t é 
publ iés , à cette occasion, par les soins du G r o u p e 
Nat iona l Hongrois, o f frant un exposé détai l lé sur 
la conférence de la tab le -ronde de Visegrád, sur la 
vie du Groupe National Hongrois, publiant aussi 
d e s é t u d e s sur les sujets d'actualité du droit péna l 
hongro i s ; ce double n u m é r o de la Revue a aussi 
b i en voulu commémorer l'activité déployée par le 
regret té Professeur M i k l ó s Kádár.) 
La tâche honorif ique de l'organisation du 
C o n g r è s entreprise par le Groupe National H o n -
grois a rendu nécessaire d'élargir davantage les 
cadres futurs du G r o u p e National et de renforcer , 
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d'une manière ef f icace , son fonct ionnement . Le 
Corps scientifique d e la plus haute instance, no-
tamment l 'Académie d e s Sciences de Hongr ie , 
ayant pour tâche de diriger et de coordonner l'ac-
tivité de sciences soc ia les , a bien voulu accorder 
des cadres bien définis , ainsi qu'un sout ien scienti-
f ique, politique, administratif et matériel à l'acti-
vité du Groupe Nat ional . La Présidence de l 'Aca-
démie des Sciences de Hongrie a adopté, l e 2 3 fé-
vrier 1971 , une résolut ion selon laquelle, à l 'ave-
nir, le Groupe Nat ional Hongrois de l ' A I D P dé-
ploierait son activité d a n s le cadre de la I X e Sect ion 
intitulée «Économie e t Sciences juridiques» de 
l 'Académie . Le G r o u p e National a adopté une ré-
solut ion, à sa conférence convoquée le 2 6 janvier 
1972 , se lon laquelle l e s possibilités de la cont inui té 
devraient être assurées au fonct ionnement du 
G r o u p e National, tant à l'échelle nat ionale que 
dans le domaine des contac t s scientifiques interna-
t ionaux; dans l'intérêt de l'organisation appropriée 
du Congrès , une direct ion élargie devait ê tre é lue 
où - à côté des Univers i tés et instituts sc ient i f iques 
- d e s organes d'Etat e t d e l'administration publi-
que et de la justice é ta ient également représentés . 
En conformité avec sa résolution du 2 6 janvier 
1972 , le Groupe Nat iona l Hongrois a é lu c o m m e 
Président M. Ödön Szakács , Président d e la Cour 
Suprême de la Répub l ique Populaire Hongro i se , à 
la place du Professeur Miklós Kádár, en tre temps 
d é c é d é . Le Groupe Nat ional a élu une direction 
élargie, y faisant représenter tous les o r g a n e s et 
institutions de la vie juridique hongroise; dans le 
cadre de celle-ci ont é t é élus Vice-Prés idents: 
M M . József Gödöny , Directeur de l'Institut Na-
tional de Criminologie e t de Criminalistique ; Tibor 
Horváth , Chef de D é p a r t e m e n t à l'Institut des 
Sc iences juridiques e t pol i t iques de l ' A c a d é m i e des 
Sc iences de Hongrie; Tibor Kilály, Professeur à 
l 'Université «Loránd E ö t v ö s » de Budapes t ; Jenô 
Pintér, Professeur à l 'Université «Loránd Eötvös» 
de Budapest; László Viski , Professeur titulaire à 
l 'Université «Loránd E ö t v ö s » de Budapest , qui a 
é té chargé, de plus, d e représenter le G r o u p e Na-
tional Hongrois et d 'assumer les tâches concernant 
la gest ion, M. Viski a é t é en même temps é lu Pré-
s ident du Comité Préparatoire du Congrès ; étant 
antérieurement m e m b r e coopté, il devint par la 
suite, membre élu et Secrétaire Général Adjo int 
F. F. du Congrès. 
D a n s l'intérêt des préparatifs, de l'organisation 
et du dérou lement eff icaces et réussis du Congrès , 
des m e m b r e s du Groupe Nat ional Hongrois s'est 
récruté un Comité d'Organisation auquel é ta ient 
invités, e n qualité de m e m b r e s honoraires, les 
représentants de la vie juridique hongroise, soit de 
la part d e la théorie, soit de la part de la pratique: 
MM. Sándor Farkas, Procureur, chef de D é p a r -
tement au Ministère Public; Anta l Fonyó, Titulaire 
de la Chaire à l 'Université de Szeged; Józse f 
Földvári, Titulaire de la Chaire à l'Université de 
Pécs; Józse f Gödöny; T ibor Horváth; G y ö r g y 
Kálmán, Professeur titulaire à l'Université de 
Budapest , Chef de D é p a r t e m e n t à l'Office N a t i o -
nal du Plan; Imre Kertész, C o l o n e l de Police, D i -
recteur d e l'Institut Techn ique de la Police Judi - . 
ciaire du Ministère de l 'Intérieur; István Király, 
Chef d e Département au Ministère de la Just ice; 
Tibor Király; Jenô László, C h e f de Section au M i -
nistère d e la Justice; Tibor Lukács, Chef de D é -
partement au Ministère de la Justice; Jenô Pintér; 
György Rácz , Juge à la C o u r Suprême; G y ö r g y 
Rudas, Généra l de Police; M m e Teréz Szabó, Ti-
tulaire de la Chaire à l 'Univers i té «Loránd E ö t -
vös» d e Budapest; Tibor V á g ó , Président de 
Chambre à la Cour S u p r ê m e ; les personnal i tés 
suivantes o n t été élues au C o m i t é d'Organisation: 
Président: M. László Viski, Secrétaire: M. Imre A . 
Wiener, chargé de recherches à l'Institut des 
Sciences juridiques et pol i t iques de l 'Académie d e s 
Sciences de Hongrie; membres : MM. Imre B é k é s , 
Professeur Adjoint à l 'Universi té «Loránd E ö t -
vös» d e Budapest; G y ö r g y Bolgár, A v o c a t ; 
Mme Irén Chrenkó, Chef Économique de l'Insti-
tut des Sc iences juridiques et politiques de l 'Aca-
démie d e s Sciences de Hongr ie ; Árpád Erdei , 
Professeur Adjoint à l 'Universi té «Loránd E ö t -
vös» d e Budapest; Mihály Ficsor, Rapporteur en 
Chef au Ministère de la Justice; Károly Hajda , 
Lieutenant-colonel de la Pol ice; Ferenc Irk, 
Chargé de Recherches à l'Institut National de 
Criminologie et de Criminalistique; Mme Á g n e s 
Kelemen, Juge à la Cour Suprême; Kálmán M e -
rényi, Professeur Adjoint à l 'Université de S z e g e d ; 
Lajos Miklós , Secrétaire d e l'Association des Ju-
ristes Hongro i s ; István Turi, Procureur, chef de 
Section au Ministère public. 
Les organes d'Etat et les autorités suprêmes 
nationales ont bien voulu prêter, dans une mesure 
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considérable, leur assistance soit d 'une nature 
matériel le ou technique, soit administrative, au 
Groupe National Hongrois et au C o m i t é d'Orga-
nisation du Congrès . 
Le Comité d'Organisation du Congrès s'est fait 
un devoir d'organiser - à côté du déroulement sans 
à-coup, des programmes scientif iques déterminés 
par le Conseil de Direct ion de l ' A I D P - aussi des 
programmes profess ionnels et sociaux de nature 
complémentaire permettant d'offrir un aperçu sur 
le fonct ionnement des institutions d e droit pénal 
hongrois - du cô té de la pratique - , certains ren-
se ignements sur la vie culturelle hongroise et, fai-
sant connaître aux participants étrangers du 
Congrès que lques-unes des plus be l les contrées de 
notre pays. 
3 . Les préparatifs du programme scientif ique du 
XI e Congrès 
Le Conseil de Direct ion de l ' A I D P a désigné 
les thèmes suivants à figurer à l'ordre du jour du 
Congrès: 1. Evolut ion des M é t h o d e s et des 
M o y e n s du Droit Pénal . 2. Abus de D r o g u e s et sa 
Prévention. 3. L'indemnisation des Vict imes de 
l'Infraction Pénale . 4. La Répress ion de la Cap-
ture Illicite d ' A é r o n e f s (Piraterie aérienne) . , 
D e s commentaires ont été publ iés sur les thè-
m e s scientifiques respectifs au double n u m é r o de la 
R e v u e Internatibnale de Droit Pénal ( N o s 1 - 2 de 
1 9 7 1 ) par des spécial istes invités, jouissant de ré-
putation internationale, commenta ires visant à 
élucider, de plus près, les problèmes intervenus et 
servant d'indicateur aux rapports nationaux à ré-
diger. Les commenta ires ont été rédigés par les 
personnalités suivantes: au premier sujet par le 
Professeur Ivan N e n o v (3ulgarie) ; au deuxième 
sujet par le Professeur G . O . W . Muel ler (Etats-
Unis ) ; au trois ième sujet par le Professeur 
Hans-Heinrich Jescheck, (Républ ique Fédérale 
d 'Al lemagne) ; au quatrième sujet par le Profes-
seur Bogdan Zlataric (Yougoslavie) . 
Les thèmes figurant à l'ordre du jour du 
Congrès ont été - suivant la pratique courante des 
Congrès de l ' A I D P - traités aux co l loques prépa-
ratoires. Le rapport général au premier sujet a été 
rédigé par le Professeur Tibor Király et a été traité 
à Varna, du 28 mai au 2 juin 1973. L e colloque 
préparatoire au deux ième sujet a eu lieu à 
N e w York, au mois d 'août 1973 où le rapport gé-
néral rédigé par le Professeur G . O . W . Mueller a 
é t é discuté. Le c o l l o q u e préparatoire au troisième 
sujet s'est tenu à Fribourg-en-Brisgau, du 4 au 6 
octobre 1973. Le rapport général à ce suje t a été 
rédigé par le Professeur Jacob van B e m m e l e n , 
Directeur de l'Institut de Droit Pénal d e l 'Univer-
sité de Leyde. U n quatr ième colloque a eu lieu à 
Thessalonique au m o i s d'octobre 1 9 7 3 traitant le 
rapport général réd igé au quatrième suje t par le 
Professeur Jacob W. F. Sundberg, S tockholm. Des 
rapports généraux hongrois ont é té rédigés aux 
co l loques préparatoires, notamment au premier 
sujet par les co-auteurs MM. Antal F o n y ó , József 
Földvári , Tibor H o r v á t h ; au deuxième suje t par les 
coauteurs MM. J e n ő Pintér, György Rudas ; au 
trois ième sujet par l e s co-auteurs M. E r v i n Cséka 
et M m e Teréz S z a b ó - N a g y ; au quatr ième sujet par 
M. Ferenc Márkus, maître de recherche à l'Institut 
d e s Sciences Juridiques et Politiques d e l 'Acadé-
mie des Sciences de Hongrie . 
Les rapports généraux ont parus e n langues 
anglaise et française par les soins du C o m i t é d'Or-
ganisation du Congrès . La matière ent i ère traitée 
au colloque de Fribourg a été publiée d a n s les Re-
v u e s «Revue Internationale de D r o i t Pénal» 
( N o s 1 - 2 de 1973) e t «Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft». Plusieurs rapports na-
t ionaux ont été mis à la disposition d'avance en 
exemplaires polycopiés , par exemple les rapports 
nationaux de l 'Un ion Soviétique, de la Hongr ie et 
ceux de plusieurs pays de l 'Amérique du Sud. D e s 
cahiers de programme du XI e Congrès e n langues 
hongroise, anglaise, française et russe o n t été en-
v o y é s à tous les participants, la liste d e s partici-
pants a été mise à la disposition par le Comité 
d'Organisation et d e s communicat ions o n t été pu-
b l iées en langues anglaise, française, russe et hon-
groise dans trois n u m é r o s du Bulletin du Congrès 
sur les événements du Congrès. 
L'inscription des participants gu C o n g r è s s'est 
achevée le 10 s e p t e m b r e 1974, l 'après-midi . En 
dépit du fait que les feuilles de participation et 
d'inscription ont é té rendues accessibles en temps 
utile par le Comité d'Organisation, le nombre des 
personnes se présentant sur place - sans aucun 
avertissement ou a n n o n c e préalables - montait , au 
m o i n s à 200. Bien qu'une certaine surcharge de 
travail résultât - par rapport aux capac i tés d'ad-
ministration env i sagées - de la c irconstance sus-
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mentionnée, le Secrétariat du C o n g r è s a pu s'ac-
quitter - sans à - c o u p - des tâches d'organisation. 
Se lon la statistique d'ensemble du C o m i t é d'Or-
ganisation, le C o n g r è s comptait 5 7 5 congressistes 
étrangers; le C o m i t é d'Organisation a bien voulu 
prendre soin aussi de l 'organisation des pro-
grammes sociaux spéciaux envisagés aux person-
nes accompagnantes . En comptant aussi celles-ci, 
près de 7 3 0 p e r s o n n e s ont participé au Congrès. 
U n e innovation importante, dans l'histoire des 
Congrès , a été introduite , notamment la participa-
t ion de faveur (à tarif réduit) des groupes d'étu-
diants de divers pays au Congrès. S e l o n l'évalua-
t ion des fonct ionnaires de l 'AIDP, jusqu'à présent 
encore aucun C o n g r è s antérieur n'avait compté un 
tel nombre de participants étrangers. Les 575 
congréssistes é t a i e n t venus de 3 8 pays différents, 
parmi ceux-ci, près, de 258 pénal i s tes représen-
taient les pays social is tes au Congrès . L e nombre 
d e s participants hongro i s comptait 1 2 3 personnes. 
Le programme ci-dessous esquissé , offre un 
aperçu sur les cadres structurels, ainsi que sur les 
activités du Congrès : 
Dimanche, le 8 septembre 
8 - 2 3 h Présentat ions des participants au bureau 
du C o n g r è s (inscriptions) 
Lundi, le 9 septembre 
9 - 1 1 h Inscriptions des participants 
9 h R é u n i o n du Conseil de Direct ion de 
l ' A I D P 
11 h Inauguration solennelle du Congrès 
14 h Séances d e s Sections I et I V 
14 h Tour d e la ville, pour les S e c t i o n s II et III 
2 0 h Récept ion à 1 Hôtel Duna-Intercont i -
nental 
Mardi, le 10 septembre 
8 , 3 0 h Programme professionnel pour les Sec-
tions II e t III 
9 h Séances d e s Sections I et I V 
14 h Séances d e s Sections II et III 
14 h Tour de la ville pour les Sec t ions I et IV 
Mercredi, le 11 septembre 
Journée d'excursions (au L a c Balaton, 
respect ivement à Eger) 
leudi, le 12 septembre 
8 , 3 0 h Programme profess ionnel pour les Sec -
tions I et IV 
9 h Séances des S e c t i o n s II et III 
1 4 h Séances des S e c t i o n s I et IV 
1 9 h Représentation d e gala de l ' E n s e m b l e 
Folklorique N a t i o n a l de la R é p u b l i q u e 
Populaire H o n g r o i s e au Théâtre M a d á c h 
Vendredi, le 13 septembre 
9 h Séances des S e c t i o n s II et III 
1 4 h Consultation d e s Comités de R é d a c t i o n 
des Résolutions 
16 h Réunion du C o n s e i l de Direc t ion de 
l 'AIDP 
2 1 h Dîner de Gala d a n s l'Hôtel Gel lért 
Samedi, le 14 septembre 
9 h Assemblée G é n é r a l e de l 'AIDP 
11 h Clôture so lenne l le du Congrès 
4 . Inauguration s o l e n n e l l e du Congrès 
Conformément au programme env i sagé , 
l ' inauguration solennel le du Congrès s'est t e n u e 
lundi , le 9 septembre 1 9 7 4 à 11 heures. A la s é a n c e 
d' inauguration se sont réunis, dans la Sal le de 
C o n g r è s de l 'Académie d e s Sciences de H o n g r i e , 
les participants sous le haut patronage d e s per-
s o n n a l i t é s suivantes: M M . Mihály Korom, minis -
tre d e la justice de la Répub l ique Populaire H o n -
g r o i s e ; András Benkei , ministre de l'intérieur d e la 
R é p u b l i q u e Populaire Hongro i se ; G é z a Szénás i , 
procureur général de la République Popula ire 
H o n g r o i s e ; Tibor E r d e y - G r ú z , Président de 
l ' A c a d é m i e des Sciences de Hongrie. A la Prési-
d e n c e o n t pris place les personnal i tés suivantes: M. 
le Professeur Pierre B o u z a t , Président de l ' A I D P ; 
M . l e Professeur Paul Corn i l , Président-honoraire 
d e l ' A I D P ; M. G i a c o m o Barletta-Caldarera, se-
créta ire général F.F. d e l ' A I D P et M. Mar io Z a -
gari, ministre de la just ice de la République d'I ta-
lie, représentant les h ô t e s du Congrès précédent de 
l ' A I D P tenu à Rome. 
A p r è s l'allocution d'inauguration p r o n o n c é e 
par M . Ö d ö n Szakács, M . Mihály Korom a adressé 
au n o m du gouvernement hongrois les paro l e s de 
b i e n v e n u e aux participants de cette réunion im-
p o s a n t e des juristes du m o n d e , soulignant le fait 
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que c'était pour la première fois q u e le congrès 
d'une organisation internationale d 'une telle por-
t é e s'était réunie dans un pays social iste . Le minis-
tre a insisté sur le point, à savoir que d a n s le cadre 
d e la modernisat ion des méthodes e t d e s moyens 
de la législation péna le nous avons tâché de béné-
ficier, - à part de nos propres e x p é r i e n c e s - , aussi 
de la coopération internationale. Il e s t évident que 
ce sont les expér i ences et les résultats des pays 
d'une structure sociale semblable à ce l l e de notre 
pays, qui peuvent être en premier l ieu, utilisés 
d'une façon créatrice; nous accordons en même 
temps un vif intérêt - en connaissance m ê m e de nos 
propres condit ions et en ne perdant p a s de vue les 
efforts envisagés - à la théorie et à la pratique de la 
législation p é n a l e des pays de structure socio-
économique di f férente de celle de la Hongrie , en 
les élaborant et analysant d'une m a n i è r e critique. 
U n e conférence traitant des e x p é r i e n c e s interna-
tionales acquises et des tâches u l tér ieures visant la 
prévention de la dél inquance s'est a c h e v é e dans un 
passé tout récent à Budapest, sous l 'ég ide de l'Or-
ganisation des N a t i o n s Unies et du gouvernement 
hongrois. On a proclamé lors de ce t te conférence et 
o n l'affirme encore aujourd'hui q u e les intérêts 
humains universels imposent, - aussi dans la lutte 
poursuivie contre la délinquance - , la nécessité et 
l'importance d e s efforts sur le plan international. 
L e présent C o n g r è s - proclamait le ministre - of-
frait une occas ion excellente pour échanger des 
expériences et faciliter, éga lement dans ce do-
maine, le renforcement de la c o o p é r a t i o n interna-
tionale. 
Après les discours de bienvenue prononcés par 
le Président de Г A I D P et par le Minis tre de la Jus-
tice de la Républ ique d'Italie, M. Paul Cornil, Pré-
sident honoraire de l 'AIDP a b ien v o u l u commé-
morer le demi-centenaire de l ' A I D P e t a prévu en 
m ê m e temps les tâches de l'avenir. 
A la séance d'inauguration les congréssistes ont 
élu - sur la proposi t ion de M. le Prés ident Bouzat -
les personnalités énumérées c i -des sous et chargées 
de fonctions: 
P R É S I D E N T D U C O N G R È S 
M. Ödön Szakács , Président d e la Cour Su-
prême de la Républ ique Popula ire Hongroise 
(Budapest) 
P R É S I D E N T D ' H O N N E U R D U C O N G R È S 
M . Paul Cornil, Professeur d'Université ( B r u -
xe l l e s ) 
S E C R É T A I R E G É N É R A L D U C O N G R È S 
M. László Viski, Professeur titulaire, U n i v e r -
sité d e Budapest ( B u d a p e s t ) 
P R É S I D E N T S A S S O C I É S D U C O N G R È S 
M M . Marc Ancel , Président de C h a m b r e à la 
C o u r de Cassation, Directeur de la S e c t i o n de 
S c i e n c e criminelle de l'Institut de Droit c o m p a r é 
(Paris ) 
Igor Andrejew, D o y e n , Professeur d ' U n i v e r -
s i té (Varsovie) 
H e l e n o Claudio Fragoso , Professeur d ' U n i -
vers i té (Brésil) 
Hans-Heinrich Jescheck , Professeur d ' U n i -
vers i té , Vice-Recteur , Directeur de l 'Institut 
Max-Planck de Droit P é n a l Étranger et In terna-
t ional (Fribourg) 
V I C E - P R É S I D E N T S D U C O N G R È S 
M M . Jakob M. van Bemmelen, P r o f e s s e u r 
d'Univers i té (Leyde) 
Sándor Farkas, Procureur, Chef de D é p a r t e -
m e n t au Ministère publ ic (Budapest) 
József Gödöny, D irec teur de l'Institut N a t i o n a l 
d e Criminologie et de Criminalistique ( B u d a p e s t ) 
L. H. C. Hul sman , Professeur d 'Univers i t é , 
Conse i l l er juridique au Ministère de la Just ice 
(Rot terdam) 
György Kálmán, Professeur titulaire, U n i v e r -
sité de Budapest ( B u d a p e s t ) 
Imre Kertész, C o l o n e l de la Police, D i r e c t e u r 
de l'Institut Technique de la Police Judiciaire du 
Ministère de l 'Intérieur (Budapest) 
Tibor Király, Professeur d'Université ( B u d a -
p e s t ) 
V. N. Koudriavcev, Directeur de l 'Institut des 
Sc i ences juridiques et polit iques de l ' A c a d é m i e des 
Sc i ences de l 'U.R.S .S . (Moscou) 
Ljubisa Lazarevic, Professeur d 'Univers i t é 
(Nov i -Sad) 
G . O . W . Muel ler , Professeur d 'Univers i t é , 
Directeur, Comparat ive Criminal Law E d u c a t i o n 
a n d Research Center ( N e w York) 
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Jacob W . F. Sündberg, Professeur d'Univers i té 
(S tockholm) 
Giu l iano Vassali, Professeur d'Univers i té 
( R o m e ) 
5 . Sur les travaux des Sections 
A ) La Sect ion I a discuté le thème portant sur 
«L'évolut ion des M é t h o d e s et des M o y e n s du 
Droit Péna l» . 
P R É S I D E N T 
M. Marc Ancel , Président de Chambre à la 
Cour de Cassation, Directeur de la Sect ion d e 
Science Criminel le de l'Institut de Droit C o m p a r é 
(Paris) 
V I C E - P R É S I D E N T S 
M M . V. N. Koudriavcev, Directeur de l'Institut 
des Sc iences juridiques et pol i t iques de l ' A c a d é m i e 
des Sc iences de l 'Union Sov ié t ique (Moscou) 
József G ö d ö n y , Directeur de l'Institut Nat iona l 
de Criminologie et de Criminalistique (Budapes t ) 
R A P P O R T E U R G É N É R A L 
M. Tibor Király, Professeur d'Univers i té 
(Budapest ) 
S E C R É T A I R E D E S E C T I O N 
M. Ferenc Kratochwill, Professeur agrégé , 
V i c e - D o y e n de la Faculté de Droit, Univers i té 
«Eötvös Loránd» de Budapes t 
Le t h è m e très étendu e t très problématique à 
délimiter, englobant des problèmes très c o m -
plexes, a é t é approché par les orateurs (45 d é l é g u é s 
de 2 0 pays) de directions diverses et de façons très 
différentes. Nonobstant des facteurs donnés et d e 
la vive discussion, la majorité des personnes ayant 
fait une intervention sont arrivés à l'unanimité au 
sujet d'un grand nombre d e problèmes. O n s 'est 
accordé, en premier lieu, à faire valoir - dans le 
cours de la mise en application du droit pénal - d e s 
principes et des valeurs c o m m e les considérations 
humaines, la démocratie et la légalité. Bien que d e s 
notions de te l le sorte puissent couvrir de c o n t e n u s 
inconstants - en fonction de l 'espace et du temps—, 
il faut chercher et réaliser les critères et les traits 
communs. A p r è s la deuxième guerre mondiale et , 
en particulier, au cours de dix ans qui se sont écou-
lés, les divers points de vue se sont rapprochés les 
uns des autres et des efforts ultérieurs devront être 
déployés à cet égard. 
On était de l'avis, au fond à l'unanimité, que le 
droit pénal ne pourrait être q u ' u n moyen dans la 
lutte contre la délinquance et ce m o y e n même de-
vrait être fourni et complété par de nouveaux 
moyens et mesures juridiques e t sociaux, essen-
tiellement diversifiés. D e n o u v e l l e s institutions ne 
devraient ê tre introduites sans être bien réconsi-
dérées et sans la précaution nécessa ire; il faut, de 
plus, faire valoir - lors de la mise e n application -
les principes fondamentaux et l e s règles de garantie 
de la procédure pénale. En ce qui concerne la lutte 
contre la dél inquance, c'est la prévent ion - et au 
sein de ce l le -c i la prévention d e la perpétration du 
premier dél i t - qui doit être p l a c é e au premier plan. 
La discuss ion s'est concentrée sur les problè-
mes de la théor ie et de la pratique du système pé-
nitencier. La rapport résumant les interventions a 
été enrichi par des contributions précieuses, à sa-
voir plusieurs orateurs ont b ien v o u l u exposer les 
réformes introduites dans ce d o m a i n e par la lé-
gislation de leurs pays respectifs; ils ont, de plus, 
fourni des d o n n é e s pour d é m o n t r e r l'efficacité 
d'autres m o y e n s et mesures de punition rempla-
çant la pe ine privative de liberté. O n s'est placé sur 
la position explicite qu'un s y s t è m e associé des 
peines et d e s mesures pourrait, d e la meilk re fa-
çon répondre aux exigences; l 'application de la 
peine privative de liberté devrait être davantage 
réduite dans le cadre des sanct ions à infliger pour 
les infractions de moindre gravité et pour les in-
fractions c o m m i s e s par imprudence; il serait, de 
plus, opportun de remplacer la p e i n e privative de 
liberté de courte durée par d'autres moyens ou de 
sanctions punitifs . La peine privat ive de liberté 
devrait être, de plus, remplacée par d'autres me-
sures (mesures de nature curative et rééducative) 
et, il faudrait renforcer la social isat ion de l'exécu-
tion de te l les mesures comme la surveillance so-
ciale, la résocialisation, etc. U n e attention parti-
culière devrait ê tre consacrée - au sein des systè-
mes pénitenciers et de l 'exécution de la peine - aux 
auteurs d e s infractions particulièrement graves, 
respectivement à la mise en cause d e s récidivistes 
réitérés. 
Les orateurs ont reconnu le rô le que jouait 
encore la rétribution dans la légis lat ion pénale de 
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plusieurs pays, en insistant par contre, sur la signi-
fication qu'on attribuait, dans une mesure de p lus 
en plus croissante, à la rééducat ion et à la résocia-
lisation. La peine en tant que sanction se complè te 
de mieux en mieux par de mesures de nature cura-
tive et rééducative. Au cours de la formation, de 
l'introduction et de la mise en application de ce l -
les-ci, les résultats obtenus d a n s le domaine d'au-
tres branches de la sc ience (la criminologie, la 
psychologie , etc.) devraient, dans une mesure d e 
plus en plus croissante, être pris en considération. 
La résolution, reflétant d 'une manière f idèle les 
résultats de la discussion, a é té adoptée tout à 
l 'unanimité par plusieurs centa ines de congressis-
tes à la séance plénière de clôture. Nous n o u s 
permettons de communiquer par la présente le 
texte de la Résolution: 
I. 
Le système traditionnel de répression et de ré-
tribution est de plus en p lus critiqué et cède pro-
gress ivement la place à un système qui met au 
premier plan, parmi les object i f s sociaux du droit 
pénal, la résocialisation et la rééducation. Il faut 
déve lopper et rationaliser cet te politique crimi-
nelle nouvel le en définissant avec précision ses 
méthodes et ses moyens. 
Avant tout, cette pol i t ique criminelle doit sa -
tisfaire à trois exigences essentiel les: 
1. el le doit chercher à atteindre ses buts avec 
un minimum de répression et un maximum d'e f f i -
cacité et d'action rééducative; 
2. el le doit être humaine (humaniste) et assu-
rer le respect de la dignité d e la personne humaine 
et des droits fondamentaux de l'individu; 
3. el le doit consacrer la règle de la légalité a v e c 
toutes ses conséquences sur le plan procédural et 
judiciaire. 
Il importe en m ê m e temps , dans la recherche 
des méthodes et des m o y e n s appropriés pour l 'or-
ganisation de la réaction anti-criminelle, de dé -
passer l'approche purement juridique formelle d e s 
problèmes , de faire appel à la coopération des s p é -
cialistes de toutes les sc i ences humaines et de ne 
pas méconnaître les conséquences , même dans le 
domaine de la politique anti-criminelle, de la ré-
volut ion technologique. Il faudra également re -
connaître, et sans doute développer , les l iens qui 
existent nécessairement entre la politique cr imi-
nel le et la politique sociale. 
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La recherche et la détermination des moyens 
adéquats de réact ion anti-criminelle doivent s'ins-
pirer de cette considération que le cr ime, étant un 
phénomène social complexe, ne saurait faire l'ob-
jet d'une so lut ion unique, mais, au contraire, de 
remèdes d i f férenc iés suivant les dé l i t s et les dé-
linquants, de sanct ions ou d'autres mesures diver-
sifiées offertes au choix du juge péna l ou, le cas 
échéant, de m o y e n s et de procédés de réaction ex-
tra-pénaux, qu'il importe de définir. 
III. 
Le premier problème à considérer est celui de 
la peine privative de liberté; e l le a é té presque 
unanimement critiquée et l'on p r o p o s e d'en ré-
duire considérablement le domaine. El le reste sans 
doute aujourd'hui sinon nécessaire, du moins iné-
vitable, tout au moins à l'égard de certains délin-
quants, tant qu 'un système pénal de remplacement 
cohérent n'aura pas été élaboré. 
Dans la m e s u r e où elle subsiste, il convient de 
s'interroger méthodiquement sur: 
- sa s ignif icat ion actuelle et ses f inalités (dans 
quelle mesure peut-on cumuler ou associer 
la rétribution et la rééducat ion?) , 
- les m o y e n s pratiques d'assurer qu'elle res-
pecte les principes d'humanité et de légalité 
(le p r o b l è m e de la condition du détenu et des 
Règ les minima) , 
- la place exac te qui doit lui être assignée dans 
un s y s t è m e humaniste m o d e r n e de réaction 
anti-criminelle (ne doit-el le pas être 1 'ultima 
ratio d e la justice pénale quand aucune autre 
mesure o u sanction ne peut être envisagée?). 
IV. 
L'effort principal doit donc porter sur la re-
cherche de substituts à la peine privative de liberté 
qu'on peut trouver: 
- soit e n aménageant certaines sanctions 
existantes (privatives ou restrictives de droit, 
pécuniaires , para-disciplinaires, etc.); 
- soit e n instituant des m o d e s nouveaux de 
réaction anti-criminelle, notamment pour 
certains dél i ts mineurs ou p o u r certaines ca-
tégories d e délinquants; 
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- soit par un large appel à des m e s u r e s de sur-
veillance e t / o u d'assistance; 
- individuelles, c o m m e dans la probat ion 
- caractère collectif ou social, par l'interven-
tion de certains organismes d e protection. 
Les mesures prises en ces diverses mat ières par 
certains systèmes modernes , et spéc ia lement par 
les systèmes des pays socialistes, devront faire 
l 'objet d'une attent ion particulière. 
V. 
La rénovation de la politique criminelle, en tant 
que réaction anti-criminelle organisée, comporte 
un examen rigoureux: 
1. des cas dans lesquels il convient de prévoir 
l'application d 'une peine (ou sanct ion pé-
nale): p r o b l è m e de la criminalisation, 
2. des cas dans lesquels il conv ient au 
contraire: 
- soit d'exclure en principe la sanction pé-
nale (problème de la décriminalisation) en 
supprimant l'infraction en tant que telle, 
- soit de modi f i er ou d'atténuer la sanction 
existante (prob lème de la dépénalisat ion) . 
Étant donné la complexité et la diff iculté du 
problème, le Congrès est ime nécessaire de pour-
suivre et m ê m e d'intensifier les échanges d'infor-
mation sur le d é v e l o p p e m e n t de di f férents systè-
m e s législatifs et sur les expériences entreprises et 
les résultats obtenus. 
B ) La Section II a discuté le. t h è m e portant le 
titre « A b u s de D r o g u e s et sa Prévent ion». 
P R É S I D E N T 
M. Igor Andrejew, Doyen , Professeur d'Uni-
versité (Varsovie) 
V I C E - P R É S I D E N T S 
M M . L . H . C . Hul sman , Professeur d'Univer-
sité, Conseiller juridique au Ministère de la Justice 
(Rot terdam) 
Sándor Farkas, Procureur, Chef de Départe-
ment au Ministère Public (Budapest) 
R A P P O R T E U R G É N É R A L 
M . G . O . W . Mueller, Professeur d'Universi té , 
p i r e c t e u r du Comparative Criminal Law E d u c a -
tion and Research Center ( N e w York) ( A v e c la 
c o o p é r a t i o n de M. le Professeur Cherif Bass iouni 
et M . le Professeur Freda A d l e r ) 
S E C R É T A I R E D E SECTION 
M m e Katalin Gönczö l -Va lk i , Professeur ad-
joint, Université de B u d a p e s t (Budapest) 
L e rapport général à ré sumé les résultats des 
travaux préparatoires de plusieurs années sur le 
plan international, en s 'appuyant sur les rapports 
g é n é r a u x de 9 pays et sur l e s propositions de d e u x 
organes internationaux. Parmi les questions S'oc-
cupant des problèmes soc iaux et juridiques de 
l 'abus de drogues, le rapport général a traité les 
suivantes: 
1. le groupe des substances nocives à l 'orga-
n i sme humain, le concept de l'usage, d e la 
c o n s o m m a t i o n des stupéfiants et l'abus de ceux-c i ; 
2. le problème de répressibilité de l'abus de 
drogues ; 
3. l e s problèmes de la législation visant à lutter 
contre l'abus de drogues. L e problème de la m i s e 
en application de la loi; 
4. la résocialisation d e s délinquants en mat ière 
de s tupéf iants et leur tra i tement à formuler au 
cours d e la peine; 
5 . la possibilité d'une coopérat ion à l ' éche lon 
international visant à la prévent ion de l'abus de 
drogues . 
L a discussion du t h è m e s'est modélée de po int 
en po int sur la structure du rapport général. 
L e concept de «l'usage de stupéfiants» n 'ex -
prime pas, selon la rapport général , le stigmate s o -
cial par lequel ce p h é n o m è n e est accompagné. 
D a n s l e cas où ce n'est que le terme «abus de dro-
gues» qui est employé, le problème est réduit car 
l 'usage de substances équiva lentes aux drogues , 
comportant un danger parei l pour la société, est 
exclu d e la sphère de ce phénomène . O n aura 
avantage ainsi d'employer le terme «abus de sub-
s tances» . Y peuvent c o m p t e r non seulement l 'ac-
c o u t u m a n c e des stupéfiants, mais aussi ce l le d e 
l 'a lcool et de certains produits pharmaceutiques. Il 
faut, d e plus, distinguer l 'usage licite et illicite d e 
subs tances et de l'abus d e celles-ci . 
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La majorité des orateurs sont t o m b é s d'accord 
au sujet de la terminologie du rapport général. 
Plusieurs personnes ont, par contre , souligné le 
fait, à savoir que ce n'était pas le g r o u p e de sub-
stances nocives qui devrait être ind iqué en parlant 
de l'usage de drogues , mais la structure d e la per-
sonnalité correspondant au produit f inal de l'usage 
de substances nocives . Il serait, de plus, nécessaire 
de faire cette distinction car les stupéfiants 
comportent des e f f e t s nocifs en d i f férents degrés à 
la personnalité: il y en a, parmi eux , qui sont loin 
d'engendrer la m ê m e action destruct ive dans la 
personnalité que comporte la c o n s o m m a t i o n ré-
gulière, mais pas trop excessive de l'alcool.- L'in-
dication précise de ces substances pourrait ainsi 
être approchée n o n pas du côté de la qualité des 
substances, mais d e celui de la régularité de l'usage 
et du dysfonct ionnement engendré par celle-ci. 
«La contaminat ion» de certains pays révèle 
une disparité importante. Ce p h é n o m è n e est traité 
par presque tous les pays occ identaux en tant que 
problème social d'une gravité particulière. Les 
sanctions légales, et dans le cadre de celles-ci les 
sanctions pénales les plus variées sont élaborées 
pour renforcer la lutte contre l'abus d e s stupéfiants 
et empêcher l 'expansion de la «contaminat ion» . Il 
y a certains pays ( c o m m e par e x e m p l e le Brésil) où 
la peine la plus sévère est prévue. Il y a aussi d'au-
tres pays penchant à l' indulgence en matière de la 
consommat ion d e s stupéfiants, les sanct ions péna-
les y afférentes sont , par conséquent , plus légères 
(par exemple , les Pays-Bas) . D a n s d'autres pays 
(par exemple dans la Républ ique Fédéra l e d'Al-
lemagne, en E g y p t e ) o n a déjà réussi d ' o b t e n i r - au 
m o y e n de mesures sociales et l éga le s — certains 
résultats favorables et d'empêcher de c e t t e façon le 
déve loppement d'une situation grave. 
Dans les pays socialistes l 'abus et la consom-
mation de stupéfiants ne se présentaient jamais en 
tant qu'un problème social, étant d o n n é que la lé-
gislation socialiste se centre, en premier lieu, sur la 
prévention. D e s mesures prévent ives ont été éga-
lement prises dans le domaine de la fabrication, du 
trafic et de la consommat ion des produits phar-
maceutiques. D e s sanctions péna les sévères sont, 
en général, inf l igées aux infracteurs p e u nombreux. 
Sur le plan des pays socialistes, c e sont plutôt les 
infractions c o m m i s e s en rapport des stupéfiants 
provenant du c o m m e r c e «transit» qui donnent lieu 
à de graves soucis. 
A u cours de la discuss ion du thème, p lus ieurs 
p e r s o n n e s se sont p r o n o n c é e s en faveur d ' u n e lé-
gis lat ion unifiée. S e l o n l'appréciation du repré-
s e n t a n t de l ' I N T E R P O L , la production il l icite des 
s tupéf iants est à frapper par la même rigueur q u e le 
trafic avec ceux-ci e t la consommation e x c e s s i v e 
d e s drogues. U n e coopéra t ion et des e f for t s sont 
néces s i t é s sur le plan international, dans u n e m e -
sure croissante, pour détecter la production e t le 
trafic illicites des s tupéf iants au cours du d é v o i l e -
m e n t des groupes dé l inquants internationaux. Ce 
n'es t qu'une activité c o o r d o n n é e des Etats qui peut 
aboutir , dans ce d o m a i n e , à une réussite. 
A u cours de la discussion, des d i v e r g e n c e s 
d 'op in ion se sont p r é s e n t é e s au sujet de l ' es t ima-
t ion de l'usage des stupéfiants de p r o v e n a n c e 
«cannabis» . L'usage d e s stupéfiants de p r o v e n a n c e 
«cannabis» a pris de l 'extension, à l ' es t imat ion de 
certa ins orateurs, d a n s une telle mesure q u e son 
usage ne pourrait être comparé qu'à la c o n s o m m a -
t ion de l'alcool ou de la nicotine. Il s emble q u e la 
lutte poursuivie contre ceux-c i , par des m e s u r e s ou 
sanct ions d'ordre péna l , s'est avérée infructueuse . 
O n ne peut agir d'autori té que contre la c o n s o m -
m a t i o n excessive de t e l l e s substances ou contre les 
dé l inquants tox icomanes . 
D e s tels points de v u e ont été isolés au c o u r s de 
la discussion. U n e dist inction positive d e s s tupé-
f iants de provenance «cannabis» a é t é d é s a p -
p r o u v é e par plusieurs parties. Les s tupéf iants 
d ' u n e telle nature sont parfois tel lement c o n c e n -
trés qu'ils diffèrent à p e i n e de l 'héroïne; d'autre 
part, les toxicomanes graves ont abusé, p o u r la 
plupart, des s tupéf iants de provenance cannabis 
lors du c o m m e n c e m e n t de leur accoutumance no-
c ive et ce n'était qu'ensui te qu'ils se sont a d o n n é s 
aux drogues produisant des effets plus graves. Il ne 
s e m b l e pas être just i f iée , par conséquent, d e faire 
une distinction du po int de vue de la p r é v e n t i o n et 
d e la lutte contre la dél inquance. 
Conformément à la constatation du rapport 
général , les rapports nationaux respectifs o n t ré-
v é l é que l ' intervention légale contre l 'abus de 
drogues était entravée , dans certains pays, par de 
sanct ions constitutionnel les . On suppose q u e cette 
intervent ion «porterait atteinte» aux droits civi-
ques . D'autres d i f f icul tés se sontaussi p o s é e s dans 
le domaine de la mise e n application des sanct ions 
légales . Les expér iences entreprises et o b t e n u e s 
o n t révélé par e x e m p l e que les fonct ionnaires 
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d'Etat engagés dans le domaine d e s stupéfiants 
pourraient, - par rapport aux fonct ionnaires d'au-
tres organes - être corrompus dans une mesure 
plus considérable. L'établissement d'un appareil 
d'Etat instruit d'une telle façon pour qu'il soit le 
plus approprié possible, se montrait en plus, im-
proport ionnel lement coûteux. L e rapport général 
se réfère à certains avis d'experts occ identaux, no-
tamment que dans le cas où les s tupéf iants seraient 
retirés du marché par des mesures d'ordre pénal, 
un renchérissement très considérable des stupé-
fiants en suivrait, circonstance qui induirait, 
conséquemment , les toxicomanes impénitents à 
commettre des infractions, à savoir d e s infractions 
contre la propriété. Les facteurs ainsi c i tés rendent 
tous très difficile et problématique qu'une conven-
tion puisse intervenir sur le plan international en 
matière de la mise en application des sanctions lé-
gales. 
A u cours de la discussion, presque tous les 
orateurs ont souligné le fait qu'une coopérat ion 
internationale eff icace ne pourrait se développer 
en matière de la mise en application d e s sanctions 
légales que dans le cas où la législation s'étendrait 
aussi s imultanément, au contrôle de la production 
des stupéfiants. Il se révélait très diff ici le de coor-
donner certains intérêts d 'économie polit ique des 
Etats, grands producteurs de stupéfiants , avec 
l'intérêt portant sur la protection de la société se 
manifestant dans les pays constituant le marché des 
stupéfiants. Les sanctions légales devraient agir 
contre les règles - offre et d e m a n d e - du méca-
nisme du marché. Selon l 'appréciation des ora-
teurs, cela rencontre cependant des obstacles so-
ciaux et é c o n o m i q u e s considérables. 
En vertu des constatations du rapport général, 
il n'existe pas de programme de cure, de pro-
gramme de résocialisation qui pourrait être ap-
pliqué d'une manière efficace à toutes sortes de 
toxicomanes. Les spécialistes participant à la dis-
cussion ont constaté qu'au niveau du déve loppe-
ment actuel de la science médicale o n ne connais-
sait aucun programme ou traitement curatif pro-
mettant des succès à l'égard d'une sorte quelcon-
que de drogues. Ils ont accentué que les recherches 
relatives à l 'élaboration des programmes et des 
traitements de cure eff icaces devraient ê tre inten-
sifiées. Le but principal de la peine à l'égard des 
dél inquants toxicomanes est pro primo la cure et 
non pas la rétribution; autrement o n n'arriverait 
pas à prévenir la perpétrat ion de n o u v e a u x délits. 
Les participants à la discussion semblaient 
s'accorder sur le c o n t e n u du rapport général y 
compris aussi le po int que les peines entraînant la 
privation de la l iberté ne devraient être infl igées 
aux délinquants t o x i c o m a n e s que dans le cas où le 
but principal et réel d e la peine, no tamment la cure 
ne pourrait être au trement réalisée. La privation 
de la liberté et la p e i n e d'emprisonnement ne 
constituent, dans le cas présent, qu'un cadre pour 
réaliser le but principal - de nature curative - de la 
pe ine . Dans d'autres c a s o ù le délinquant se soumet 
— de son plein gré - au programme ou trai tement de 
cure susmentionné, qui comporte aussi d'autres 
condit ions requises, il faut tâcher, dans la mesure 
du possible, de f o r m u l e r et d'organiser des pro-
grammes dans le cadre de la vie en l iberté. 
Plusieurs parmi les personnes ayant pris la pa-
role ont souligné le fait qu'en vue d e s objectifs 
d 'une prévention généra l e , la mise en cause pénale 
d e s délinquants t o x i c o m a n e s ne pourrait pas être 
mise à l'écart. 
En vue de l 'ex is tence du phénomène d e masse 
mondia l de l'abus d e s substances nocives , le rap-
port général a attiré l 'attention sur le renforcement 
de la coopération internationale. Il s'est référé à 
une ratification é t e n d u e de la convent ion unique 
de 1961 sur les narcot iques et les substances psy-
chotropes et à celle du Protocole de 1 9 7 2 modi-
fiant la convention d e 1 9 6 1 , un fait qui just if ie que 
la majorité des Etats s e montraient jusqu'ici m ê m e 
d i sposés à coordonner sur le plan international la 
lutte poursuivie contre les stupéfiants. La c o n v e n -
tion de 1971 est aussi d e grande portée. A cô té des 
convent ions en ques t ion , plusieurs traités bilaté-
raux et régionaux o n t é t é conclus au cours des 
dernières années, portant , en premier l ieu, sur les 
travaux de recherche, sur la formulation des mo-
d è l e s de cure ( trai tement) respectivement sur ceux 
de la résocialisation, ainsi que sur l'unification de la 
législation. Selon le rapport général, les expér ien-
ce s de la coopération internationale jusqu'ici en-
treprises indiquent les possibilités d'un déve lop -
p e m e n t ultérieur d a n s deux directions. La pre-
mière de celles-ci cons t i tue l'activité interne de la 
nation respective visant à renforcer le contrô le na-
tional et le d é v e l o p p e m e n t ultérieur de ce lui -c i . La 
d e u x i è m e forme peut ê tre désignée en tant que vi-
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sant à établir le contrô le direct sur le p lan interna-
tional . 
Les participants à la discussion sont tombés 
d'accord sur le po in t qu'il faudrait renforcer la 
coopérat ion internationale dans le d o m a i n e des 
recherches scientif iques, de l'élaboration d e s me-
sures et sanctions l éga le s et aussi celle d e la pro-
cédure de résocialisation. Il faut, de p lus amplif ier 
le rôle de l 'ONU et d'autres organisations interna-
t ionales dans le c h a m p de l 'établ issement d'un 
contrô le international, en particulier d a n s le do-
m a i n e de la product ion des s tupéf iants et du 
c o m m e r c e illicite de ceux-ci . Dans l ' intérêt d'une 
lutte plus efficace contre la dél inquance e t de la 
prévention plus e f f ec t ive , un échange d ' informa-
t ions plus fréquent entre les pays s ' impose . 
Sur la base d e s propositions c o n t e n u e s au 
rapport général ainsi qu'en tenant c o m p t e d e ce qui 
a é t é prononcé au c o u r s de la discussion d u thème, 
d e s propositions ont é t é formulées par le Comité 
d e Section chargé d e la rédaction des résolut ions . 
117 représentants de 26 pays et u n grand 
n o m b r e de dé légués d e la part de plusieurs organes 
internationaux ont participé aux travaux d e la Ile 
Sect ion. 
La résolution suivante a été adoptée , a p r è s une 
v i v e discussion des m e m b r e s de la Sec t ion: 
Préambule 
L'expérience de la recherche sur l aque l l e est 
f o n d é ce rapport généra l et les travaux avec les 
rapporteurs nat ionaux à ce colloque, a insi que les 
travaux du Congrès o n t convaincu l ' A s s e m b l é e 
généra le que, dans la mesure où se trouvent 
concernés ceux qui é laborent la polit ique d e la jus-
t ice criminelle et l e s universitaires, l e s résultats 
o b t e n u s dans le d o m a i n e de la prévention d e l'abus 
d e s stupéfiants ont é t é largement insuff i sants et 
ce t t e question a é t é traitée dans de n o m b r e u s e s 
nat ions sur une base ad hoc, mais en g é n é r a l avec 
u n e préparation scientif ique inadéquate. 
Nous demandons q u e ceux qui é l a b o r e n t la po-
l it ique criminelle de toutes les parties d u monde 
réunies au sein de l ' A I D P affirment réso lument 
leur devoir et leur obligation de jouer un rôle dé-
terminant dans la so lut ion du problème nat ional et 
international de l 'abus des stupéfiants d e façon à 
assurer une so lut ion efficace, humaine e t profes-
sionnelle de ces problèmes. A cet effet, tous les 
membres du Congrès d e l 'AIDP s'engagent 
vis-à-vis de leur gouvernement respectif ainsi que 
vis-à-vis d e s organisations nationales et interna-
tionales s'intéressant à c e s problèmes à mettre en 
œuvre t o u s leurs efforts. 
L e s recommandations et options suivantes 
forment la première contribut ion, forcément in-
complète , à cette tâche. 
I. Na ture et tendance d e l'abus de drogues 
1. La solution du p r o b l è m e social législatif o u 
extra législatif exige connai s sance des faits sur une 
large base . En ce qui c o n c e r n e le problème de di-
mens ion mondiale et m ê m e épidémique, des 
connaissances ayant une base mondiale sont né -
cessaires. Qu'il soit donc résolu que toutes les na-
tions doivent prendre d e s mesures immédiates 
pour assurer que l'on se conforme au m a x i m u m 
aux condit ions requises par la Commission de 
l ' O N U sur les stupéfiants. 
2. Il faut d'autre part év i ter que des recherches 
o n é r e u s e s soient entreprises en double, mais é tant 
donné le fait que l'on sait relativement peu d e 
choses sur les causes de l 'abus des substances, y 
compris l'alcool et les s tupéf iants , nous d e m a n d o n s 
que d e s études sur les c a u s e s soient entreprises et 
les résultats largement d i f fusés . 
3. D e grands inconvénients ayant découlé des 
s y s t è m e s de classification et d'une terminologie 
imparfaite dans le d o m a i n e de la prévention de 
l'abus d e s stupéfiants, une nouvel le conception et 
un n o u v e a u système d e classification semblent 
nécessaires . Pour les travaux préparatoires et la 
discussion devant le C o n g r è s , la terminologie sui-
vante s'est révélée utile: 
a) l'expression «usage de substances» indique 
le d o m a i n e étudié; 
b) l 'usage d'une substance peut être de deux 
types distincts: 
1. usage de substances légales et illégales qui 
conduit o u contribue de f a ç o n importante à un 
dysfonct ionnement social; 
2. usage qui ne correspond pas à ces condi -
tions; 
c) le terme «abus» devrai t être limité à l 'usage 
qui correspond aux cond i t ions mentionnées sous 
b) 1. 
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II. Législation visant à lutter contre l 'abus des 
stupéfiants 
1. Les rapports nationaux ayant révé lé une 
importante disparité entre les sanctions appl icables 
aux différentes infractions relatives aux s tupé-
fiants, et comme il semble qu'il soit douteux q u e ce 
soient des différences culturelles que puissent dé -
couler ces importantes différences nationales, il 
apparaît nécessaire de passer en revue les structu-
res de sanctions légales dans tous les pays. U n e dis-
tinction devrait être faite dans la législation entre 
l ' intervention légale à rencontre des producteurs, 
des fabricants et des trafiquants illicites, d'une part, 
et, d'autre part, les consommateurs-détenteurs , en 
prévoyant une application souple de cette légis la-
tion. E n stigmatisant ceux qui abusent des sub-
stances c o m m e étant des criminels ou des déviants , 
il est possible que plus de problèmes sociaux so ient 
créés que résolus. 
En conséquence de quoi nous demandons que: 
A) toutes les lois nationales sur les s tupéf iants 
soient révisées et modi f i ée s en conséquence 
B ) que l'on ait la possibilité de décriminaliser 
ou de dépénaliser certaines formes de conduite en 
ce qui concerne les stupéfiants; que l 'expérience 
acquise en traitant le problème de l'alcool soit prise 
en considération. 
2. Que l l e que soit la législation sur les s tupé -
fiants qui peut exister ou qui puisse être mise au 
point dans un pays d o n n é quelconque, les pro-
b lèmes de politique sociale d'une telle législation 
sont extrêmement sensibles et la portée des avan-
tages et des inconvénients découlant d'une tel le 
législation est très importante. Nous d e m a n d o n s 
que chaque nation crée un off ice gouvernementa l 
chargé de contrôler constamment l'efficacité de 
cette législation et des institutions créées en vertu 
de cette législation et recommande des a m e n d e -
ments toutes les fois o ù cela est nécessaire. 
III. La mise en application de la loi 
1. Ains i que le montre l 'exemple de d i f f éren-
tes nations, par exemple la France, les Etats -Unis , 
la Bulgarie, l'application efficace de la loi est 
é tro i tement liée à la formation des agents d ' e x é c u -
tion des lois chargés de cette tâche. Par c o n s é -
quent, nous demandons que les programmes de 
formation nationaux et internationaux pour les 
agents chargés de l'application des lois sur les stu-
péfiants et autre personnel travaillant dans le do-
maine de l'abus des stupéfiants so ient créés et uti-
lisés dans la plus large mesure possible. 
2. L'efficacité de l'application de la loi en 
matière de stupéfiants ne signifie pas que les pro-
blèmes mondiaux en matière d 'abus de substances 
soient résolus. Actuellement, il n'existe pas de cri-
tères généralement acceptés pour la «réussite» en 
ce qui concerne la solution du problème de l'abus 
de drogues. La réussite sur un plan peut signifier 
l'échec sur un autre plan. Par conséquent , il est 
proposé que les efforts nationaux soient orientés 
de façon à établir des critères de réussite et que ces 
critères visent à obtenir la prévent ion maximale du 
dysfonct ionnement des êtres humains par suite de 
l'abus des stupéfiants et cela avec une dépense mi-
nimum des ressources nationales, y compris l'ap-
plication de la loi, pour atteindre ce but. 
3. D'après les critères d o n t o n dispose, la 
prévention de l'abus de substances en ce qui 
concerne toute substance susceptible d'être jugée 
particulièrement nocive, peut le mieux être obte-
nue par le contrôle de la product ion et de la fabri-
cation, ainsi que de la distribution. En consé-
quence, il est proposé que la législation y afférente, 
en particulier en ce qui concerne les amphétamines 
et autres substances psychotropes soit renforcée 
dans toutes les nations. 
IV. Traitement et résocialisation des infracteurs en 
matière de stupéf iants 
1. Pour les délinquants tox icomanes le trai-
tement et la résocialisation ont beaucoup plus 
d'importance que la peine. Par conséquent , il est 
demandé aux Gouvernements d'assurer des 
conditions d'amendement pour les toxicomanes 
ayant c o m m i s une infraction, soit c o m m e alterna-
tive à la peine, soit en liaison avec la peine. Toute-
fois les condit ions de résocialisation ne devraient 
être appl iquées que là où cela est nécessaire pour 
mettre fin au dysfonct ionnement du délinquant, 
afin de protéger la société des dangers que présen-
tent les dél inquants toxicomanes atteints de dys-
fonct ionnement. 
2. Les régimes de traitement reposent fré-
quemment sur une fausse compréhens ion du 
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problème et de l'individu impl iqué, et cherchent à 
atteindre des objectifs inutiles et inaccessibles. 
Pour de nombreux individus abusant d'une sub-
stance, seuls des efforts normaux en vue de la ré-
socialisation sont indiqués e t aucun traitement 
médical n'est exigé. Tous les programmes de trai-
t ement des toxicomanes devraient être radicale-
ment révisés sous le rapport du but, de la méthode 
et du taux de réussite. 
3. L'expérience démontre que seule une large 
g a m m e d'approches du traitement est susceptible 
de permettre d'atteindre tous les problèmes 
sous-jacents de la grande variété de ceux qui abu-
sent d'une substance. Les Gouvernements de-
vraient être encouragés à faire l 'expérience d'une 
approche du traitement à modal i tés multiples e n 
vue d'une prévention plus e f f i cace de l'abus d'une 
substance. 
4. L'abus d'une substance est dans une large 
mesure un problème social et occas ionnel lement 
d'hygiène mentale. Dans la p lus large mesure du 
possible, la responsabilité pour l'organisation des 
services de traitement pour ceux qui abusent d'une 
substance devrait être transférée des départements 
o u ministères de la Justice aux départements o u 
ministères de la Santé et des Af fa ires sociales. 
5. L'éducation relative à l'abus d'une sub-
stance parmi la jeunesse a f r é q u e m m e n t donné des 
résultats contraires au but de prévention souhaité . 
Le plus grand soin doit être pris pour l'élaboration 
et l 'exécution des programmes d'éducation 
concernant l'abus de drogues. 
6. N o u s demandons que sur la base d'une ex-
périence collective à l 'échelle mondiale , l'effort de 
tous les systèmes tende à aider les toxicomanes à 
résoudre leurs problèmes et à protéger le public en 
général contre les dangers découlant de l'abus des 
stupéfiants. Cet objectif ex ige une participation 
considérable de la communauté . 
V . Contrôle international des stupéfiants 
1. Toutes les régions du monde sont d'une 
manière ou de l'autre concernées par la produc-
tion, la fabrication, le c o m m e r c e , le trafic ou la 
consommat ion de stupéfiants et de substances 
psychotropes, de même que par certains aspects 
secondaires des problèmes connexes . 
2. Le p r o b l è m e des stupéfiants concerne le 
monde entier et ex ige de façon urgente une coo-
pération accrue entre tous les Etats et les organisa-
tions et organi smes internationaux compétents . 
3. La coopérat ion entre Etats devrait se ma-
nifester init ialement par 
a) la ratification de la Convent ion unique sur 
les stupéfiants de 1961 - ou l 'adhésion à celle-ci -
et du protocole d e 1 9 7 2 portant amendement de 
cette Convent ion; 
b) la ratif ication de la Convention de 1971 sur 
les substances psychotropes ou l'adhésion à 
celle-ci; 
c) une col laborat ion accrue au niveau interna-
tional, régional et bilatéral pour les programmes 
traitant de l 'application des lois, des fonctions ju-
diciaires, de la recherche scientifique, du traite-
ment-résocial isation et toutes autres mesures ap-
propriées en v u e d e prévenir l'abus des stupéfiants. 
4. Les projets internationaux et nationaux de 
contrôle des s tupéf iants devront être modif iés de 
façon qu'au l ieu d'être purement répressifs, ils 
aient davantage une orientation sociale . 
5. En ce qui concerne les différents efforts des 
organisations d e s Nat ions Unies, de ses organismes 
spécialisés et d'autres organismes et organisations 
internationaux l 'accent devrait être mis sur une 
coordination e f f i cace devant être assurée par les 
Nations Unie s . A f i n de réaliser en dernier lieu un 
contrôle international efficace des stupéfiants et 
substances psychotropes , d'autres projets de 
contrôles internationaux - en plus d'un renforce-
ment du sys tème en vigueur - devraient être pris en 
considération. C e l a devrait être réalisé par exem-
ple par un projet direct de contrôle international. 
U n autre d o m a i n e devant être étudié est l'intégra-
tion des mesures de contrôle international des 
stupéfiants dans d e s systèmes plus larges de pro-
tection sociale et humaine. 
6. Les N a t i o n s Unies , les organismes et orga-
nisations internationales intéressées devraient 
mettre au point un plus grand nombre d'enquêtes, 
en particulier sur les substances psychotropes et 
leurs effets afin d'alerter le grand public et les 
gouvernements au sujet des dangers latents im-
pliqués dans ces substances et de la nécessité ur-
gente de les soumettre à un contrôle efficace et 
constamment mis à jour. 
7. Le C o n g r è s présent demande à tous les 
Etats de fournir davantage de d o n n é e s et de pro-
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céder à un échange d' informations accru sur tous 
les aspects des prob lèmes relatifs aux stupéfiants, 
de façon que les sys tèmes de contrôle puissent re-
cevoir une base scientif ique et fondée sur les faits. 
8. Le fonds des Nat ions Unies pour la lutte 
contre l'abus de drogues ( U N F D A C ) devrait 
consacrer des ressources à l'évaluation des pro-
grammes d'intervention. Par conséquent , il est 
recommandé que des ressources plus grandes 
so ient accordées à l ' U N F D A C , entre autres pour 
cet objectif . 
VI . Recommandat ion pour la préparation d e s 
Congrès de l ' A I D P 
Q u o i q u e n'étant pas en général familiarisés 
avec l'approche systémat ique et classifiée pour la 
rédact ion des rapports pour la comparaison inter-
nationale, la plupart des rapporteurs nationaux ont 
v ivement approuvé l 'approche systématisée et 
c lassif iée de type questionnaire utilisée ici et 
s'unissent pour recommander la résolution dispo-
sant qu'à l'avenir tous les thèmes des Congrès de 
l ' A I D P soient préparés de façon à assurer la 
comparabil i té à l 'échel le mondiale de l ' informa-
tion afin de permettre au maximum la solution e f -
ficace des problèmes en conformité avec la p e n s é e 
la plus avancée des sciences sociales et du 
comportement et pour promouvoir l'intérêt dans la 
prévent ion du crime e t la justice criminelle. 
La Résolut ion susment ionnée exposée a é té 
a d o p t é e à l 'unanimité par la« séance plénière de 
c lôture de l 'AIDP. 
C) La Section III a traité le thème portant sur 
«L'indemnisat ion des vict imes de l'infraction pé -
nale». 
P R É S I D E N T 
M. Hans-Heinrich Jescheck, Professeur et 
Vice-recteur de l 'Université , Directeur de l'Insti-
tut «Max-Planck» de Droi t Pénal Étranger et In-
ternational (Fribourg) 
V I C E - P R É S I D E N T S 
M M . Giuliano Vassali , Professeur d'Université 
( R o m e ) 
György Kálmán, professeur titulaire, Un iver -
sité de Budapest (Budapes t ) 
R A P P O R T E U R G É N É R A L 
M. Jakob M. van B e m m e l e n , Professeur 
d'Université ( L e y d e ) 
S E C R É T A I R E S D E S E C T I O N 
MM. Gerhardt Grebing, Ass i s tant de recher-
ches scientif iques (Fribourg) 
Kálmán György , Professeur titulaire, Univer-
sité de Budapest (Budapest) 
La Réso lut ion prise à Fribourg a servi de base à 
la discussion. A u cours de la discussion presque 
toutes les quest ions , ayant une importance du point 
de vue de l ' indemnisation de la v ict ime d'une in-
fraction par les m o y e n s publics, ont é t é présentées 
sous plusieurs aspects. A u C o n g r è s même, le 
problème du f o n d s d'indemnisation par l'intermé-
diaire de deniers publics était un point longtemps 
controversé. Plusieurs parmi les orateurs ont re-
quis ardemment que la discussion traite non pas le 
droit de la v ict ime à l ' indemnisation mais - en re-
connaissant ce droit comme incondit ionnel - les 
moyens permettant d'effectuer la réparation. A u -
cune posit ion décis ive n'a été prise n o n plus quant 
au problème que l'indemnisation de la personne 
lésée par des m o y e n s publics ait un caractère pri-
maire ou s e u l e m e n t subsidiaire. Plus ieurs parmi les 
orateurs se sont déclarés favorables à ce que l'in-
demnisation par des moyens publics n'ait lieu que 
dans le cas o ù l'auteur de l'infraction n'était pas en 
mesure de réparer le dommage; d'autres partici-
pants, le rapporteur général l u i - m ê m e , ont à nou-
veau insisté pour que l ' indemnisation dite d'Etat 
ait un caractère primaire et que l 'Etat ne puisse 
procéder contre l'auteur que par la suite, sur la 
base de la prétent ion transférée à l 'Etat même . O n 
a mis en relief que la réparation du t jommage par 
des moyens publics dépendait des possibil ités et 
conditions é c o n o m i q u e s et d'autres institutions de 
droit existant (par exemple , la Sécuri té Sociale) 
dans les pays respectifs. Plusieurs parmi les parti-
cipants à la discussion ont eff leuré le cadre des in-
fractions dont les victimes auraient droit à la répa-
ration du d o m m a g e par m o y e n s publics . Les ora-
teurs ont proposé d'élargir le cadre de tel les in-
fractions. O n a m ê m e proposé d'y admettre aussi 
certaines infractions commises contre la propriété. 
U n e manière de voir unifiée ne pouvai t pas se 
former au sujet de la reconnaissance du dommage 
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moral, vu les positions de principe divergeantes d e s 
droits nationaux respectifs. 
Le problème, à savoir c o m m e n t procéder en 
cas de la mise en application d e l'indemnisation par 
des m o y e n s publics est resté controversé. A l o r s 
que le rapporteur général a m i s de nouveau en re-
lief les avantages découlant du fait que le tribunal 
pénal puisse décider quant aux problèmes d e la 
réparation du dommage, d'autres participants se 
sont déc larés favorables - aussi à l'égard des insti-
tutions dé jà établies dans les divers pays - à u n e 
procédure d'administration publique. A côté de la 
réparation du dommage c a u s é à la partie lésée par 
l'infraction pénale, un autre rapport de la répara-
tion a aussi été souligné d a n s la discussion, à savoir 
la portée de celle-ci dans la perspective du ré ta -
bl i ssement de l'équilibre social troublé par l ' in-
fraction et dans la résocial isation de l'auteur de 
l'infraction. 
Le rapport général f in landais ré-élaboré tout 
récemment , prenant aussi e n considération la loi 
d' indemnisat ion entretemps adoptée , et remis au 
Président de la Section a b i en montré que les lé-
gis lat ions nationales ne s o n t pas restées inactives 
m ê m e pendant l 'époque immédiatement p r é c é -
dant le Congrès. 
C'était au cours de la deux ième séance de la 
Sect ion qu'a eu lieu la d iscuss ion du thème portant 
sur l ' indemnisation de la v ic t ime dans le cadre de la 
procédure pénale (procédure d'adhésion) e t sur 
d 'autres mesures favorisant la réparation du 
d o m m a g e . En vue de la br ièveté du temps, il n'a 
pas é té possible de faire connaître tout ce q u ' o n 
aurait désiré prononcer à ce sujet et, m ê m e au 
cours d e la troisième réun ion de cette Section plu-
sieurs interventions ont é t é faites sur les sujets en 
quest ion. 
A u cours de la discussion poursuivie en mat ière 
de l ' indemnisation de la v ic t ime dans le cadre d e la 
procédure pénale, des orateurs ont pris parti - à 
cô té d e s problèmes f o n d a m e n t a u x et de principe 
de ce t te institution de droi t - en de n o m b r e u s e s 
ques t ion de détail. On a analysé les raisons p o u r et 
contre la mise en œuvre - d a n s la procédure p é n a l e 
- du titre à une indemnisat ion civile décou lant 
d'une infraction pénale. O n a mis en relief la f o r m e 
plus simple et plus accé l érée de la procédure 
d 'adhés ion qui présenterait un avantage non seu-
l ement pour la partie l é s é e mais aussi du po int de 
vue social elle se révélerait plus avantageuse et p lus 
économique. O n a démontré en m ê m e temps les 
désavantages éventue l s de la procédure d'adhésion 
et aussi le fait que la mise en œuvre de la prétention 
civile peut faire trainer la procédure pénale ; le juge 
pénal l u i - m ê m e peut s'avérer inexpérimenté dans 
la procédure civile. Plusieurs interventions se sont 
occupées du problème relié au statut légal de la 
partie civile dans la procédure d 'adhés ion; on a pris 
parti, en général , en faveur de l 'élargissement des 
droits de la partie civile dans la procédure. Plu-
sieurs parmi les orateurs ont rendu compte de leurs 
expériences acquises dans la pratique au sujet de la 
mise en œuvre de la prétention civile dans la pro-
cédure pénale . En matière de la procédure 
d'adhésion o n s'est aussi occupé des problèmes re-
latifs à la découverte des faits imputables de 
l'enquête préliminaire du point de vue de la pré-
tention de l ' indemnisation civile. 
C'était lors de cette réunion de la Section que 
l'annonce a é t é faite que le Professeur Stephen 
Schafer a é t é prié par l 'Associat ion Interna-
tionale de Criminologie , d'accepter l'organisation 
du Ile C o n g r è s de Vict imologie qui aurait lieu à 
Boston au m o i s de septembre 1976 . Le Professeur 
Schäfer a bien voulu inviter les participants de 
la I l le Sect ion à participer au Congrès . 
En considérat ion des résultats de la discussion 
poursuivie au cours des sessions de la I l le Section, 
le Comité chargé de rédiger la résolution, a am-
plifié, modi f i é et précisé sur plusieurs points la ré-
solution a d o p t é e lors du co l loque préparatoire à 
Fribourg. O n a toutefois pu constater que la réso-
lution a d o p t é e au colloque préparatoire de Fri-
bourg était le fruit des travaux approfondis et cir-
conspects. 
123 d é l é g u é s de-38 pays ont participé aux tra-
vaux de la Sect ion. 
N o u s n o u s permettons de communiquer par la 
présente le t ex te de la Résolut ion prise au Congrès 
de Budapest: 
Le Congrès , convaincu que l' indemnisation de 
la victime c o m m e moyen de rétablissement de 
l'équilibre juridique et social troublé par l'infrac-
tion ainsi c o m m e moyen de la polit ique criminelle 
moderne représente un c o m p l é m e n t efficace de la 
sanction péna le , surtout dans la perspective de la 
résocialisation du condamné, 
convaincu que la réalisation effective de l'in-
demnisation, représente une tâche d'ordre public 
qui se just if ie sur les bases des impératifs modernes 
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de la solidarité sociale , spécialement dans les cas où 
l'auteur de l'infraction reste inconnu ou il n'est pas 
poursuivi ou, tont en étant condamné, il est insol-
vable, 
adopte les conclus ions suivantes: 
A) L'indemnisation de la victime à l'aide de 
moyens publics 
I. La majorité des participants au Congrès 
recommande, du moins dans certaines limites, la 
création d'un système d' indemnisation primaire de 
la victime de l'infraction pénale par l'Etat ou par 
des institutions publiques, au m o y e n de deniers 
publics. Il appartient au législateur national de dé-
cider si cette indemnisat ion intervient par l'inter-
médiaire d'un «fonds» spécial, ou d'une institution 
publique particulière (compensat ion board) , ou 
dans le cadre des institutions existantes de la Sécu-
rité Sociale, des assurances sociales o u de l'assis-
tance publique. 
La minorité des participants, tout en se décla-
rant favourables à une indemnisation de la victime 
à l'aide de moyens publics, recommandent néan-
moins que cette indemnisation ait un caractère 
uniquement subsidaire, la responsabilité de l'au-
teur de l'infraction devant rester principale. 
Que lques autres participants, enfin jugent super-
flue l'adoption de dispositions particulières en fa-
veur de l ' indemnisation de la victime car ils esti-
ment quelles institutions actuelles sont suffisantes 
ou qu'une telle innovation irait m ê m e à l 'encontre 
des buts de la polit ique criminelle. 
II. Les partisants d'une indemnisat ion de la 
victime à l'aide de m o y e n s publics est iment que le 
législateur doit dans l'élaboration de cette institu-
tion nouvelle tenir compte en tout cas d e s principes 
suivants: 
1. l'obligation d'indemniser doit être limitée 
au moins aux cas d'infractions intentionnel les 
contre la vie et l'intégrité corporelle. L' indemnisa-
tion de la victime d'infractions contre les b iens ne 
serait envisagée que dans les cas particulièrement 
graves où l'absence d'indemnisation serait jugée 
intolerable; 
2. la qualité de victime doit être reconnue à la 
personne directement lésée par l'infraction pénale. 
E n outre, les proches de la victime qui sont à sa 
charge et qui ont subi une atteinte dans leurs droits 
d'al iments doivent pouvoir prétendre à une répa-
ration; 
3. l ' indemnisation doit être accordée sur la 
base d'un droit et non s e u l e m e n t «ex gratia»; 
4. en cas d' indemnisation, l'organisme é t a -
tique o u l'institution publ ique est subrogé dans les 
droits de la victime (cessio legis) . En cas d'exercice 
de ce droit envers l'auteur, o n tiendra compte d e s 
principes de la politique criminelle m o d e r n e 
(réinsertion du condamné dans la société, prise e n 
considérat ion de la situation de l'auteur é c o n o -
miquement faible); 
5. abstraction faite d e s ressources d'autre na-
ture, les m o y e n s publics qui servent à indemniser 
les v ict imes doivent provenir également du produit 
de l ' impôt; 
6. la quest ion de savoir s'il faut prévoir u n e 
procédure judiciaire ou administrative pour d é c i -
der du droit à indemnisation doit être laissée à 
l 'appréciation du législateur national. L'exercice 
par le ministère public du droit de la victime à 
l ' indemnisation à l'aide de moyens publics e s t 
laissée à l'appréciation du législateur national. L a 
décis ion doit être laissée, de la même façon, à 
l 'appréciation du législateur à savoir que lors d e 
l 'appréciation de la matière pénale , le juge pénal 
ait le pouvo ir de déc ideren matière de la possibil ité 
et de plus, d e la nécessité de l'indemnisation de la 
partie l é sée à l'aide de m o y e n s publics; 
7. les étrangers qui sont victimes d'une infrac-
tion péna le (définie sous chiffre 1. sur le territoire 
national (y compris les bateaux et les aéronefs na-
viguant s o u s le pavillon de ce pays) doivent pouvo ir 
être indemnisés selon les m ê m e s principes que les 
resortissants de ce pays, sans que soit exigée la ré -
ciprocité par l'Etat étranger. 
B) L'indemnisation de la victime dans le cadre de la 
procédure pénale (action civile, «Adhäsionspro-
zeß») 
I. La majorité des participants au Congrès se 
sont p r o n o n c é e s en faveur de la procédure d i te 
d '«adhés ion» , qui permet à la victime de faire v a -
loir dans les procès pénaux ses prétensions à la r é -
paration du dommage causé par l'infraction, tout 
en admettant que cette procédure peut aussi pré -
senter q u e l q u e s désavantages. 
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II. D a n s l 'élaboration de cette procédure le 
législateur national doit tenir compte des principes 
suivants: 
1. la vict ime doit avoir un droit d'option entre 
la procédure d'adhésion et la procédure civile 
normale; 
2. les règles applicables au p r o c è s d'adhésion 
ne peuvent être conçues autrement que dans un 
système mixte d'é léments de procédure pénale et 
de procédure civile; 
3. la ques t ion de savoir si le ministère public 
peut, conjo intement avec la vict ime ou à sa place, 
introduire la procédure d'adhésion, est laissée à 
l'appréciation du législateur national. Le même est 
vrai pour la quest ion de savoir si le tribunal pénal 
peut d'off ice al louer une indemnité à la victime; 
4. la pos i t ion légale de la v ict ime dans la pro-
cédure d 'adhés ion doit comprendre au moins le 
droit d'apporter des preuves ( é g a l e m e n t en ce qui 
concerne l 'affaire pénale) et le droit de recours, du 
moins en tant que la décision a f fec te la demande 
civile. L'accusé doit avoir les m ê m e s droits que la 
victime a, e n tant que demandeur; 
5. la ques t ion de l'obligation pour le tribunal 
de statuer sur la demande par adhésion reste 
controversée. Toutefois , on r e c o m m a n d e la solu-
tion qui cons is te à limiter cette obl igat ion à un ju-
gement sur le fonds de la d e m a n d e , la décision 
concernant le montant de l ' indemnité étant ren-
voyée aux tribunaux civils ordinaires ou à une 
procédure ultérieure dans le cadre du procès pénal; 
6. il faut prévoir la possibilité d'une exécution 
provisoire de la décision sur le droit à réparation, 
afin de garantir une aide aussi rapide que possible à 
la victime; 
7. sur le plan international le jugement rendu 
par le tribunal pénal sur le droit à réparation dans 
le cadre de la procédure d 'adhés ion doit être re-
connu au m ê m e titre que les déc i s ions des tribu-
naux civils. 
C) Autres mesures favorisant l'indemnisation de la 
victime 
Les m o y e n s d'action indirecte suivants peuvent 
être prévus afin de faciliter la réparation du dom-
mage subi par la victime de l'infraction: 
1. l 'obl igation de réparation c o m m e condition 
ou charge pour la suspension condit ionnel le de la 
procédure pénale, le sursis à l 'exécution de la 
pe ine , la probation o u la libération condit ionnel le , 
tout en tenant compte de la situation é c o n o m i q u e 
d e l'inculpé; 
2. la prise en considération, lors d e la fixation 
d e la peine, de la déc is ion de grâce ou de la réhabi-
litation, d'une indemnisat ion ef fectuée par l'auteur 
dans la mesure de ses moyens. 
La Résolution ici exposée a passé tout d'une 
vo ix à la séance de plénière de clôture de l 'AIDP. 
D ) La Section IV a traité le thème portant sur 
« L a répression d e la capture illicite d'aéronefs 
(Capture illicite)». 
P R É S I D E N T 
M. Heleno Claudio Fragoso, Professeur 
d'Université (Brési l ) 
V I C E - P R É S I D E N T S 
MM. Ljubisa Lazarevic, Professeur d'Univer-
s i té (Novi-Sad) 
Imre Kertész, Co lone l de Police (Budapest ) 
R A P P O R T E U R G É N É R A L 
M. Jacob W . F . Sundberg, Professeur d'Uni-
versité (Stockholm) 
S E C R É T A I R E D E S E C T I O N 
M. Zoltán V é k e y , Rapporteur en chef au Mi-
nistère de la Justice (Budapest) 
La discussion s'est en premier lieu occupé des 
problèmes de la mise à perfection de la coopérat ion 
internationale visant à la répression de la capture 
illicite d'aéronefs. La majorité des orateurs ont pris 
part notamment en faveur de la proposition 
concernant la ratification des convent ions interna-
tionales conclues b i en qu'on eût cons idéré la mise à 
perfection de plusieurs institutions, nécessaire sur 
plusieurs points. L e s Conventions de la H a y e et de 
Montréal ont é té e s t imées en tant qu'un avance-
ment considérable, pour les raisons suivantes: elles 
o n t garanti, d'une part, la mise en valeur du prin-
cipe de l'universalité avec une précision jusqu'ici 
non connue dans ce domaine; d'autre part, la ré-
glementation établit d'une manière uni f iée l'en-
semble des faits relatifs au détournement d'aéronef 
e t assure de cette façon une base convenable pour 
l'unification de la législation pénale nationale y 
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afférente. En suite de ce fait, la condit ion d'une 
incrimination double se réalise et en principe 
l'obstacle le plus grand est écarté de la voie de l'ex-
tradition; la dépolitisation des infractions - régies 
par les règ lements - constitue un é l é m e n t essentiel 
des Convent ions facilitant l'extradition. 
Les orateurs inspirés par l ' idée de rendre la 
coopération internationale encore plus efficace, 
ont analysé, en plusieurs points, sur une base bien 
fondée , les Convent ions internationales portant 
sur la répression de la capture illicite d'aéronefs, 
ainsi que la pratique courante établ ie sur la base de 
celles-ci. Les participants ont critiqué le problème 
en tant qu'une imperfection essentie l le à savoir que 
ce n'était pas par la mise en application et le déve-
loppement ultérieur de l'institution de l'extradition 
qu'on avait tenté d'obtenir une so lut ion vraiment 
efficace. B e a u c o u p de critiques défavorables ont 
été émises concernant l'une des plus importantes 
formes d'apparition dans la pratique de ce fait, 
notamment une interprétation te l l ement étendue 
de la juridiction parallèle de divers Etats que, sur 
cette base, n' importe quel Etat, m ê m e celui du lo-
cus deprehensionis (de la capture illicite) pourrait 
refuser l'extradition. 11 y avait parmi les orateurs 
certains qui ont é té en faveur de la mise en applica-
tion, d'une manière plus conséquente , de la dépo-
litisation e f fec tuée d'une façon contraire. L'un des 
rapporteurs hongrois a résumé les déficiences, 
respectivement les imperfections critiquées par 
plusieurs parties à savoir: «Les déf ic iences des 
Convent ions peuvent entraîner la grave consé-
quence que par suite d'un élargissement excessif de 
la juridiction des Etats respectifs, le principe de 
l'universalité peut provoquer un contrecoup. La 
règleaut punire, aut dedere relevant du principe de 
l'universalité a pour but que l'auteur d'une infrac-
tion ne puisse bénéf ic ier d'aucun asile territorial en 
nul endroit. En élargissant d'une manière trop ex-
cessive le cercle des raisons servant au refus de 
l'extradition, les Convent ions rendent possible, par 
contre, d'appliquer cette règle au m o y e n de punire 
ut non dedeatur. U n e situation se produit ainsi où 
l'application du principe de l'universalité visant à 
l'exclusion de l'asile sert comme m o y e n pour as-
surer l'asile territorial». 
Les orateurs ont considéré nécessaire d'ap-
porter une mise à perfection sur plusieurs points 
aux faits consitutifs des crimes c o m m i s contre 
l'aviation civile ; on a mis en relief, en m ê m e temps, 
la responsabilité d e s Etats respectifs visant à la 
mise en application et à la mise à perfection de na-
ture technique des mesures de sécurité servant à la 
prévention. Plusieurs participants se sont déclarés 
favorables pour une Cour Pénale Internationale, 
m ê m e si elle était const i tuée avec des c o m p é t e n c e s 
l imitées car l'idée de l'établissement d 'une telle 
C o u r s'harmoniserait avec les traditions de 
l ' A I D P . La majorité d e s membres de la Sect ion 
étaient de l'avis que ce t t e proposition était encore 
précoce et que les condi t ions n'étaient pas encore 
parvenues à la maturité. 
N o u s nous permet tons de communiquer par la 
présente le texte de la Résolution unan imement 
approuvée par la s é a n c e plénière de c lôture de 
l ' A I D P . 
Étant donné que l 'aviation civile internationale 
est d'une grande utilité pour l'humanité toute en-
tière, que dans la soc i é té moderne et la c o m m u -
nauté internationale actuelle elle a acquis pour 
tous une valeur et une importance considérable , 
el le mérite par conséquent d'être particulièrement 
pro tégée contre la capture illicite des aéronef s en la 
tenant en dehors du champs d'action par rapport 
aux différents confl i ts entre les nations et les 
groupes variés. 
La capture illicite d'aéronefs, dans ses mani-
festat ions les plus fréquentes , n'est qu'une forme 
du terrorisme; or, l'on peut constater que l 'on a fait 
un progrès considérable sur le plan international, 
par l 'adoption des convent ions concernant les actes 
illicites dirigées contre l'aviation civile (surtout les 
Convent ions de La H a y e de 1970 et de Montréa l 
de 1971) . 
C'est pour cela q u e l'Association Internat io-
nale de Droit Pénal, à son XI e Congrès, r e c o m -
mande , avec insistance, à tous les Etats qui ne l 'ont 
pas encore fait, de ratifier ces conventions et de les 
réaliser dans leurs législations nationales, afin 
d'augmenter leur ef f icaci té sur le plan internatio-
nal et national. 
L'Associat ion Internationale de Droit Pénal 
es t ime qu'il découle de ce s conventions, particu-
l ièrement celles de La H a y e et de Montréal , un 
devoir pour les Etats d e poursuivre de façon sé-
rieuse les infractions prévues par les Convent ions 
précitées, ce qui implique également qu'accorder 
prématurément la grâce, l'amnistie et d'autres 
mesures de la m ê m e nature, signifierait ne pas 
respecter le sens et l'esprit de ces Convent ions . 
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L'Association Internationale de D r o i t Pénal, 
réunie en Congrès, est ime également qu'il faut 
promouvoir les d i f férents méthodes et m o y e n s de 
collaboration entre Etats dans la lutte contre la 
capture illicite d 'aéronefs , y compris l 'extradition 
et l'idée d'une C o u r Pénale Internationale. 
A s s e m b l é e Généra le de l ' A I D P 
L'Assemblée G é n é r a l e de l ' A I D P a eu lieu à 
huis clos après la terminat ion des travaux d e s Sec-
t ions et encore avant la clôture so l enne l l e du 
Congrès . L ' A s s e m b l é e Générale a apporté des 
modifications sur plusieurs points aux Statuts de 
l ' A I D P . Par suite de cet amendement , le nombre 
d e s membres du Consei l de D i r e c t i o n a été 
augmenté de 35 personnes à 43 p e r s o n n e s et le 
nombre des Secré ta ires -Généraux-Adjo int s a été 
f ixé comme variant d e 2 à 5 personnes . 
C'est au cours d e cette réunion de l 'Assemblée 
Générale que la réé lect ion des fonct ionnaires de 
l ' A I D P a eu l ieu. A u c u n e modif icat ion n'a été 
apportée à la f o n c t i o n du Président, le Président de 
l ' A I D P a été réé lu p o u r une durée ultérieure de 5 
ans en la personne du Professeur Pierre Bouzat. Le 
Professeur Jacob M . van Bemmelen a é t é élu Pré-
sident honoraire d e l 'AIDP. M. Ch. Bassiouni, 
Professeur à l 'Univers i té de Chicago , a été élu 
Secrétaire Généra l . Les participants de cette 
réunion ont aussi é lu à huis clos 5 Secréta ires -Gé-
néraux-Adjoints dits «régionaux», l 'un d'eux en 
qualité de d é l é g u é de l 'Union Sov ié t ique chargé 
d'agir en fonc t ion de responsable p o u r les pays 
d'Asie et d 'Afr ique et une autre personnal i té en 
qualité de représentant de la Hongrie , e t en même 
temps délégué responsable pour la r é g i o n des pays 
socialistes. N o u s n o u s permettons d e communi-
quer ici la liste des Secréta ires -Généraux-Ad-
joints: M. G e r h a r d Grebing, Ass is tant de recher-
che scientifique (Républ ique Fédéra le d'Al lema-
gne); M. H e l e n o Claudio Fragoso, Professeur 
d'Université (Brés i l ) ; M. Reynald Ottenhof, Pro-
fesseur d 'Univers i té (France); M. Valer i j Mihai-
lovitch Savickij, D o c t e u r ès Sc i ences juridiques 
(Union Sov ié t ique) ; M. László Viski, Professeur 
titulaire, Un ivers i t é de Budapest ( H o n g r i e ) . D e 
nouveaux m e m b r e s ont été élus par l 'Assemblée 
Générale au C o n s e i l de Direct ion. A été élu 
membre du Conse i l de Direc t ion M. V . V . 
Klotchkov, Directeur de l'Institut de Recherche 
( U n i o n Soviét ique); M. V . M . Koudrjavcev a é t é 
n o m m é Vice-Président de l ' A I D P . 
7 . Séance de c lôture de l ' A I D P 
La séance plénière de c lôture du Congrès s'est 
t enue le 4 septembre 1974 , à l l heures. La s é a n c e 
de c lôture a été présidée par M. Ödön Szakács, 
Prés ident du XI e Congrès International de Droi t 
Pénal , Président de la C o u r Suprême de la R é p u -
blique Populaire Hongro i se . Ont pris place à la 
Prés idence les personnal i tés suivantes: 
M M . Pierre Bouzat, Prés ident de l 'AIDP; Cherif 
Bassiouni, Secrétaire-Général de l 'AIDP et László 
Viski, Secréta ire-Général -Adjo int de l ' A I D P . 
A p r è s l'allocution d'inauguration de cette 
s é a n c e prononcée par M. Ö d ö n Szakács, les R é -
so lut ions préalablement approuvées par les S e c -
t ions respectives du Congrès , ont été e x p o s é e s e t 
s o u m i s e s à l'approbation déf init ive de la séance de 
c lôture du Congrès. 
L e s Résolutions ont é t é soumises à l 'approba-
t ion par les personnalités suivantes: 
La Résolution de la Sect ion I par M. le Pro-
fe s seur Tibor Király, Rapporteur général; 
la Résolut ion de la Sect ion II par M. le Pro-
fesseur Igor Andrejew, Président de la Sect ion II; 
la Résolution de la Sec t ion III par M. le Pro-
fesseur Jacob M. van Bemmelen, Rapporteur gé-
néral; 
la Résolution de la Sec t ion IV par M. le Pro-
fesseur Heleno Claudio Fragoso, Président de la 
Sec t ion IV. 
L e s Résolutions d e s 4 Sections ont é t é adop-
tées , la Résolution de la 1ère Section a passé contre 
4 vo ix ; les Résolutions d e s autres Sections o n t é té 
approuvées à l 'unanimité. 
C'es t à l'occasion de la séance de clôture que le 
Professeur David Bai gun ( B u e n o s Aires) s'est levé 
pour prendre la parole en priant avec insistance les 
participants de la séance de clôture de signer, après 
avoir levé la séance, la note de protestation contre 
les mesures illégales de la Junte de Chili, rédigée 
par les participants du C o n g r è s provenant du Chili. 
La proposition faite par le Professeur Baigun a 
récol té des applaudissements nourris de la part des 
participants de la s é a n c e de clôture. 
A la fin de la séance , le Président Pierre Bouzat 
я b i en voulu exprimer ses plus vifs remerc iements 
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et sa gratitude à M. Ö d ö n Szakács, Président du 
Groupe National Hongro i s de l 'AIDP ainsi qu'à 
M. Lász ló Viski, Président du Comité d'Organisa-
tion du Congrès, pour l'organisation exce l lente du 
Congrès . Le Président Bouzat a adressé ses mei l -
leures félicitations pour l e s efforts dép loyés dans 
l'intérêt de la préparation et du déroulement im-
perturbable du Congrès , de' l'organisation des 
programmes profess ionnels et des programmes 
d'agrément tellement variés et réussis. Il a professé 
de l'admiration pour la beauté de notre pays, pour 
sa richesse en traditions culturelles et a expr imé sa 
gratitude pour l'aimable accueil et l 'atmosphère 
cordiale produits de l'hospitalité hongroise. Le 
Président Bouzat a parlé avec é l o g e des mérites de 
M. G i a c o m o Barletta Caldarera, ancien Secré -
taire-Général F. F. et a proposé à la Présidence, de 
saluer M. Jean Graven (Suisse) Président h o n o -
raire de l ' A I D P par voie té légraphique, qui étant 
empêché par une maladie, n'a pas pu participer au 
Congrès. 
La séance a touché à sa f in par le discours de 
clôture prononcé par M. Ö d ö n Szakács. 
A . S Z A B Ó 
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Une Conférence de Table-Ronde de la Théorie du droit 
à l'Académie des Sciences de Hongrie 
( 2 1 - 2 2 novembre 1973) 
Ainsi que M. le professeur Klenner (Berlin) l'a 
formulé, l'Institut des Sc iences Juridiques et Pol i -
tiques de l 'Académie des Sc i ences de Hongrie rend 
possible depuis dès années q u e les représentants de 
la théorie socialiste du droit puissent se rencontrer 
non seu lement à des congrès européens et m o n -
diaux, mais également dans le cadre des pour-
parlers int imes, dans une a tmosphère amicale pour 
discuter les uns avec les autres les questions per-
manentes de la théorie social iste du droit et les 
problèmes les plus nouveaux surgissant au cours de 
l'édification socialiste. 
Les 21 et 2 2 novembre 1 9 7 3 les spécialistes de 
la théorie socialiste du droit avaient l'occasion à la 
conférence-table ronde organisée par l'Institut des 
Sciences Juridiques et Po l i t iques de l 'Académie 
des Sc iences de Hongrie d 'échanger de nouveau 
leurs opinions . 
En absence de M. le DnectcuiImre Szabó c'est 
M. István Kovács, membre d e l 'Académie qui o u -
vrit la conférence , à laquel le ont participé: de 
l 'Union Soviétique: les professeurs Loukasieva et 
Farbierov-, de la Pologne: M. Adam Lopatka, di-
recteur de l'Institut des Sc i ences Juridiques de 
l 'Académie des Sciences de P o l o g n e et M. le pro-
fesseur Wrobleski-, de la Répub l ique Démocrat i -
que Al l emande: MM. les professeurs Haney, 
Klenner, Mollnau, Schönrath et Wagner-, de la 
Bulgarie: M. le professeur Braïcov en tant qu'ob-
servateur; du côté hongrois: e n outre des col labo-
rateurs de l'Institut des Sc iences Juridiques, orga-
nisateur de la conférence, les représentants de 
toutes les facul tés juridiques et d'autres spécialistes 
de la théorie du droit. 
Le premier jour de la conférence , sous la pré-
sidence des professeurs Farbierov et Klenner a é té 
discuté le rapport intitulé: « L e s l imites sociales du 
droit», é laboré par M. Imre Szabó, membre de 
l 'Académie. La tâche de la théor ie marxiste du 
droit est l ' examen du caractère social du droit. Le 
droit - en ce qui concerne son caractère social -
n'est autre c h o s e qu'un tel rapport social, lequel 
constitue la forme d'autres rapports sociaux. M. 
Szabó analyse la question de savoir si le droit dans 
sa généralité est une forme adéquate, c'est-à-dire 
l'expression précise des rapports sociaux. Prenant 
la question de la manière la plus générale , la situa-
tion est sans d o u t e cela, autrement dit, tout sys-
tème juridique est , au point de vue de son carac-
tère, l 'expression adéquate des rapports sociaux 
qui constituent le fond d'un système social. En 
m ê m e temps, prenant pour base les régimes so-
ciaux exploiteurs, on peut dire ne t tement que le 
droit est une expression formelle adéquate d'autres 
rapports sociaux dans le cas où il les exprime par le 
déguisement de leur fond: c'est-à-dire il est socia-
lement adéquat, précisément quand il ne constitue 
pas au fond une expression adéquate. 
Dans les condit ions de la société socialiste, la 
nécessité sociale du déguisement du contenu dis-
paraît bien e n t e n d u en ce qui concerne la faculté 
d'expression adéquate de la forme du droit; il reste 
cependant une caractère de tout droit, notamment 
que dans un certain sens il est une forme impar-
faite. Cela peut être marqué ainsi qu'une absence 
pour le moins relative de la valeur sociale du droit. 
Le marxisme détermine deux e spèces fonda-
mentales des rapports sociaux: l'une est const i tuée 
des rapports lesquels forment la base é c o n o m i q u e 
de la société, et l'autre se compose des rapports de 
la superstructure de la société prenant appui sur 
cette base é c o n o m i q u e . Eh bien, le droit dans ses 
différentes branches considère, pour ainsi dire en 
ensemble les rapports à différent caractère, les 
traduit éga lement en sa propre langue, les adapte à 
son propre sys tème de notion et norme. A l'inté-
rieur de la distinction en tant que base et super-
structure, les rapports sociaux disposent de telles 
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classes, dont le poids et la valeur sociale sont dif-
férents, et lesquelles se rangent e l l e s -mêmes aussi 
dans une hiérarchie de valeur sociale. Le droit n'est 
pas capable de redonner ces nuances subtiles des 
rapports sociaux. 
Il faut dire du droit qu'il projette de l'espace sur 
le plan l'image de trois dimensions des rapports 
sociaux, c'est-à-dire il les exprime en deux d i m e n -
s ions , les aplatit à un p h é n o m è n e de deux d imen-
sions. Le droit en tant qu'institution sociale n'a pas 
purement et s implement la capacité d'exprimer 
dans leur richesse l e s rapports sociaux, mais ce 
n'est point du tout sa mission. S'il procédait de 
ce t te manière, il perdrait au vrai sa spécificité de 
droit et à la fois sa nécess i té sociale aussi. En m ê m e 
temps , le droit dans le cadre de ses possibilités de 
d e u x dimensions fait tout de m ê m e certaines dis-
t inctions quantitatives, voire m ê m e qualitatives 
parmi les rapports soc iaux exprimés par lui. Ce la se 
produit de la manière la plus spectaculaire avec 
l'aide des sanctions. Lors de la formulation de la 
règle de droit est d o n n é e en principe la possibil i té 
qu 'on tienne compte du caractère, de la substance 
et de la multilatéralité d e s rapports sociaux qui 
servent de contenu d e s rapports de droit. Cette 
possibilité est encore plus vive dans le d o m a i n e de 
l'application, mais d'autant plus dans ce de la 
poursuite du droit: c 'est-à-dire là où le droit se 
présente de n o u v e a u en rapport individuel de 
droit, notamment dans le domaine où les individus 
tentent d'ajouter au caractère juridique des rap-
ports individuels de droit les é léments d'apprécia-
tion, lesquels se l ient aux rapports sociaux. Ici les 
rapports de droit se vo ient complétées par les va-
leurs résultant du rég ime social données et repré-
sen tée s par les d i f férents groupes. 
D a n s ces condi t ions , quelle est la tâche du ju-
riste qui travaille avec le droit? A l'égard de la 
forme du droit le juriste est menacé de deux périls: 
d 'une part de la manière de voir du droit en tant 
que forme toute-puissante et d'autre part du m é -
pris de cette forme. La position du juriste, son 
penchant dans une direction ou de l'autre sont dé -
terminés par son état social. La théorie socialiste 
du droit et sa mise en pratique exigent éga l ement et 
sans faute la reconnaissance, la prise en consc ience 
de l'unité des rapports de droit et d'autres rapports 
sociaux qui en servent de contenu, et en consc ience 
de cette unité l 'atténuation possible de l ' insensibi-
lité sociale du droit. 
C'est pourquoi dans le monde du droit socia-
liste l'on a beso in d'une théorie qui ne sépare pas 
les rapports de droit de leur contenu social, la-
quelle remplit avec un contenu social la forme 
d'expression dès le début imparfaite; cela doit être 
et est accompagné d'une pratique judiciaire pro-
pre. Cela marque en même temps la voie en per-
spective du développement: l 'union du contenu 
social avec la forme du rapport social, de telle 
manière que la séparatiôn de la f o r m e cesse, et par 
conséquent , en dernière fin de c o m p t e , l 'autono-
mie sociale du droit se fait disparaître so i -même, el 
d'autre part la forme de droit e l l e - m ê m e aussi. 
Lors de l'analyse du rapport, le professeur 
Farbierov a exprimé l'opinion de tous les partici-
pants de la conférence , en relevant que les ques-
tions posées par M.Szabó, m e m b r e de l 'Académie 
sont fondamenta les au point de vue du déve lop-
pement de la théorie socialiste du droit. 
Le professeur Haney a tenu également pour 
important l 'ensemble des prob lèmes concernant 
l'insensibilité du droit, quoique de son côté il croie 
plutôt une sorte d'indifférence de droit comme son 
trait formel du droit. Cette particularité du droit 
doit être cons idérée sous le rapport dialectique du 
contenu et de la forme, en dél imitant nettement les 
droits socialiste et capitaliste. D a n s ce dernier, 
con formément à la contradiction économique , la 
forme de droit est également contradictoire, tandis 
que dans le socialisme le droit en tant que forme est 
un m o y e n de la direction consc iente de la société, 
et c o m m e tel est illimité dans l 'orientation de son 
avenir. Suivant le professeur Mollnau cette thèse 
conduit au m o n d e des juristes. Pour le travail du 
juriste, la connaissance des l imites sociales de la 
réglementat ion juridique est indispensable. M. 
Klenner, en critiquant de m ê m e les observations de 
M. Haney, a souligné que M. Imre Szabó entend 
par les l imites sociales du droit, n o n la sphère de la 
réglementat ion, mais les l imites de ses possibilités. 
E n accord avec l'interprétation de l'insensibi-
lité relative du droit, question p o s é e par M. Imre 
Szabó - ment ionnée , dans ce qui précède, par M. 
Klenner - , le professeur Wagner a examiné la 
contradiction entre l 'expression normative et le 
contenu social ainsi que la solution de cette 
contradiction au cours de l 'édif icat ion socialiste. Il 
a éga lement analysé d'autres contradictions, p. e. la 
solution juridique de la dif férentiat ion et de la dif-
férence naturelle des h o m m e s , en relevant que 
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toutes ces contradict ions doivent être uti l isées dans 
l'édification de la soc ié té socialiste. 
M. le professeur Tibor Vas a souligné la liberté 
et la détermination relative de la forme du droit. 
U n domaine spécif ique de la liberté relative du 
droit est le droit de procédure, dont M.Szabó 
parle d'une forme de la forme. En m ê m e t e m p s il a 
renvoyé avec insistance à la thèse léninienne, selon 
laquelle l'on ne peut pas tout solutionner par la ré-
glementat ion juridique. A côté de la l imitation so-
ciale dans un tel sens , il n'est pas permis d'oublier 
non plus d'autres facteurs, entre autres d e facteurs 
limitatifs physiques. ( A d impossibilium nemo 
obligatur.) 
En complétant le rapport dans un certain sens, 
M. Farbierov a re levé à cô té s des limites soc ia les du 
droit le rôle social de celui-ci. Le rôle du droit -
ainsi que le XXIVe C o n g r è s du Parti Communis te 
de l 'Union Soviét ique l'a signalé - est indispensa-
ble au point de vue de l'édification de la soc ié té de 
l'avenir. La mise en œuvre du droit - le déve lop-
pement de son effet social - c'est l 'observation de 
la légalité. Il est nécessaire au point de vue du dé-
ve loppement progressif du droit socialiste qu'en 
outre du côté normatif les rapports soc iaux de-
viennent également l 'objet de l 'examen du juriste -
ainsi que l'a fait aussi le rapport. Le droit - en tant 
que science s 'occupant d 'hommes — doi t faire 
avancer la personnalité au premier plan. La science 
socialiste doit examiner la valeur du droit, et cela 
dépend du fait que dans quelle mesure il est capa-
ble de suivre la polit ique déterminée par le Parti, et 
d'assurer le d é v e l o p p e m e n t de l'organisation poli-
tique de la société. 
Le rapport de M. Szabó souligne que l'abstrac-
tion du droit ne const i tue pas la cause de l' insensi-
bilité du droit. A côte d 'une abstraction plus basse 
(p. e. le droit anglo-saxon) on ne peut pas dire non 
plus que le droit exprimerait (en général) d'une 
manière plus exacte les rapports sociaux. C e pro-
b lème était traité é g a l e m e n t de plusieurs c ô t é s par 
les intervenants. 
Suivant M m e Schönrath le degré de l'abstrac-
tion est variable, et pour autant que ce degré cor-
respond aux rapports soc iaux reflétés, cela affaiblit 
dans une large mesure l'insensibilité. L'abstraction 
des normes est un p h é n o m è n e qui ne disparaîtra 
pas dans la société c o m m u n i s t e non plus. 
M. le professeur Wroblewski a exprimé dans 
son intervention que la constatation concernant 
l ' insensibilité du droit ex ige l 'examen du processus 
de la formulation, lequel conduit à ce ré f l éch i sse -
ment inadéquat. La formulat ion est la fonc t ion de 
la langue de formulation, la langue de formulat ion 
est dé terminée à son tour par la situation à expri -
mer e t par le but du processus de communicat ion . 
E n conformité avec cela la langue de la r é g l e m e n -
tation juridique dépend d e s nécessités généra les de 
la réglementat ion juridique. C o m m e le droit d é -
termine les conséquences juridiques de l 'act ion 
socia le , ainsi il décrit ent i èrement d'une m a n i è r e 
d i f férente la réalité que p. e . la sociologie o u la lit-
térature. Par conséquent, à son propre point d e v u e 
le droit peut être éga lement adéquat. Les spéc i f i -
cités de la description juridique sont: le f o r m a -
l isme, l'abstraction, la normativité , mais c e u x - c i 
sont au point de vue du droit précisément les 
m o y e n s de l'expression adéquate . 
Suivant M. Klenner la racine du problème est 
de savoir si l'insensibilité représente l'abstraction. 
Suivant M. le professeur Szotáczki la thèse de M . 
Szabó est une hypothèse de travail dans laquel le se 
traduit que le droit exprime d'une manière n o r m a -
tive ident ique des faits d i f férentes . Dans cette e x -
pression l'abstraction est cependant indispensable. 
D 'autres ( M m e Loukasieva et M. Wagner) o n t 
soul igné en même temps q u e la spécificité d e la 
norme ne peut pas être ident i f i ée en acun cas avec 
l'abstraction. 
L e deux ième jour sous la présidence d e s pro -
fesseurs Lopatka et Vas est venu le tour à la d i s -
cussion du rapport é laboré par M. le professeur 
Vilmos Peschka sur la consc ience du droit. 
La conscience du droit est l'une des sources d e 
la consc i ence sociale. Il en s'ensuit que le sujet d e la 
consc ience du droit est toujours la société d o n n é e . 
C o m m e la société se c o m p o s e d'individus, d e 
groupes, de couches et de classes et, puisque le 
droit est un phénomène d'un contenu de classe, la 
consc ience se formant sous s o n rapport peut ê tre 
d'un contenu différent suivant la structure s o c i o -
logique de la société, de f a ç o n plus concrète, sui-
vant les sujets de la consc ience du droit. D a n s 
l 'acception marxiste cette no t ion passe dans la 
sphère de l'abstraction speculat ive . La consc ience 
du droit d 'une société d o n n é e est un p h é n o m è n e 
hé térogène . La conscience d u droit laquelle arrête 
au f o n d le caractère de la consc ience du droit e s t la 
consc ience du droit de la c lasse dominante. L 'obje t 
de la consc ience du droit vers lequel se dirige la 
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conscience est le droit so i -même. Mais le droit est 
un ensemble de di f férents p h é n o m è n e s , faits, ins-
titutions et rapports sociaux: la consc i ence du sujet 
peut de même se diriger sur les d i f férents phéno-
m è n e s du droit que sur l 'ensemble du droit. En 
concrétisant l 'objet de la conscience du droit, la 
conscience du droit peut concerner: a) les rapports 
individuels concrets , les habilités et l e s obligations 
subjectives concrètes , l'espèce d o n n é e ; b) un cer-
tain groupe de n o r m e (institution), n o r m e du droit 
positif, ou bien l 'ensemble des règ les de droit; le 
droit en tant qu'object ivat ion sociale . 
Le contenu de la conscience du droit se forme 
suivant que quel membre , groupe, c o u c h e ou classe 
de la société, de q u e l s côté ou rapport du droit ac-
quiert de la connaissance , forme une image, opi-
nion et volonté . L e contenu de la conscience du 
droit n'est pas inf luencé seulement par le fait qu'il 
exprime une connaissance , une o p i n i o n apprécia-
tive ou une v o l o n t é , mais encore du niveau de la 
conscience du droit aussi. La f o r m e la plus élé-
mentaire de la consc i ence du droit est la conscience 
du droit de l ' individu. La consc ience individuelle 
du droit se dirige en premier lieu sur le rapport de 
droit, concret, individuel du sujet, sur les habilités 
et obligations subject ives constituant le contenu de 
ce rapport de droit . Cela met au premier plan 
l'élément cognit i f de la conscience du droit. La 
conscience individuel le se place e n général sur le 
niveau de la ré f l ex ion de tous les jours, ayant ca-
ractère pragmatique. Derrière l ' identité formelle 
des cas la c o n s c i e n c e individuelle ne saisit pas la 
différence essent ie l le , elle travaille avec des formes 
stéréotypisées, avec des analogies. 
La consc ience individuelle du droit est une 
fausse consc ience dans l'acception marxiste. Ainsi 
que Marx le dit: « O n ne le sait pas, mais on le fait. » 
L'objet de la consc i ence de classe, e n s'écartant de 
la conscience individuelle du droit, ne se dirige pas 
sur un rapport individuel du droit déterminé, 
concret, mais en général sur un certain groupe plus 
ou moins h o m o g è n e des rapports individuels du 
droit. 
La consc ience du droit de la c lasse présente son 
objet dans une généralité abstraite de cas typiques. 
La connaissance du droit de la c lasse , en s'écartant 
des é léments vol i t i fs appréciatifs de la conscience 
de classe du droit , peut être e x p r i m é e dans sa réa-
lité soc io logique, en tant qu'une m o y e n n e statis-
tique. La c o n s c i e n c e de classe p e u t apprécier le 
droi t positif d'une part au point de vue q u e cela 
d a n s quel le mesure correspond à l 'existence, à la 
s i tuat ion concrète et à l'état de consc ience de la 
c lasse , et d'autre part de quelle manière c o n c o r d e 
a v e c l'existence sociale objective de la c lasse et 
a v e c la conscience que cette existence l 'exprime. 
D a n s le premier cas o n mesure le droit posit if en 
v i g u e u r à l'existence sociale concrète de la c lasse et 
à s o n état de consc ience déterminée par ce t t e exis-
t e n c e . D a n s le d e u x i è m e cas la conscience de classe 
du droit appréciant le droit positif, voire m ê m e le 
droi t dans sa généralité est la mesure de la c lasse en 
ce qui concerne la perspect ive historique objec t ive 
d é c o u l a n t de sa pos i t ion occupée dans l ' ensemble 
d e la société et les intérêts correspondant à cette 
perspect ive . Dans ce cas il s'agit de l 'auto-
consc i ence juridique de la classe. Sous le rapport 
de l'existence historique objective de la c lasse cette 
c o n s c i e n c e appréciative de classe du droit est une 
juste conscience du droit . Quant au n iveau de la 
consc i ence du droit, c e la ne surpasse pas le niveau 
d e la réflexion de tous les jours, surtout d a n s le cas 
du droit touchant les membres de la c lasse dans 
leur qualité de c i toyen . La situation est tout autre 
e n ce qui concerne le droit profess ionnel , la 
connaissance de celui-c i , sans parler de la 
consc ience du droit d e s créateurs et appl icateurs de 
droit . La conscience du droit du législateur es t tout 
d 'abord une conscience de classe, la c o n s c i e n c e du 
droit de la classe dominante . Dans la créat ion de 
droit la conscience du droit de la classe dominante 
s 'exprime adaptée à la conscience du droit de l'en-
s e m b l e de la soc ié té en égard à cette consc ience . 
L o r s de l'application de droit la consc i ence indi-
viduel le du droit a d é j à également de la fonc t ion , il 
faut donc tenir c o m p t e aussi de la c o n s c i e n c e du 
droit de ceux à qui l 'on applique le droit. D a n s la 
poursuite de droit l 'accent passe du tout à la 
consc ience individuel le du droit. La c o n s c i e n c e du 
droit fait partie intégrante du droit en tant qu'ob-
jectivation sociale . L'identification de la 
consc ience du droit e n tant qu'élément not ionnel 
est cependant problémat ique , parce que à l'inté-
rieur de la société l 'on ne peut parler q u e d'une 
seu le sorte de droit, tandis que sous le rapport de 
s o n contenu soc io log ique la conscience du droit est 
hétérogène . 
Les intervenants ont été d'accord que l 'examen 
d e la conscience du droit est indispensable pour la 
théor ie du droit. U n e discussion intéressante s'est 
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déroulée sur la quest ion de savoir s'il est judicieux 
de distinguer la consc ience fausse et juste du droit. 
Suivant M. Klenner il faut introduire à cô té de cette 
manière de voir la catégorie de la consc ience adé-
quate et non-adéquate du droit. Par contre, M m e 
Loukasieva a es t imé que la justesse de la 
conscience individuelle du droit dépend de la re-
connaissance des intérêts. La question de savoir si 
la conscience du droit fait partie du droit exige 
également davantage d'examens. A ce sujet a été 
encore exprimée l 'opinion qu'on doit chercher 
dans un domaine plus étroit que la consc ience 
m ê m e du droit de la classe dominante la consc ience 
du droit qui fait partie de la notion du droit (M. 
Klenner). 
M m e Loukasieva a salué la mise en discussion 
du problème de la consc ience du droit, parce que le 
droit en tant que science ayant pour objet 
l 'homme, doit sortir de l'isolation du normati-
visme. L'on doit avoir éga lement devant les yeux 
les rapports idéologiques et soc io-phsychologiques 
structuraux de la consc ience du droit. La science 
juridique orientée vers la personnalité est un 
moyen plus propre à influencer les attitudes hu-
maines et les rôles juridiques, qu'une science juri-
dique d'une vision purement normative. 
M. Tibor Vas, d'accord avec tout ce qui a été 
exposé par le rapport a souligné le rôle des é lé-
ments affectifs. En m ê m e tamps il a renvoyé au fait 
qu'au point de vue de la notion scientif ique de la 
conscience du droit on doit mettre au centre de 
l'attention la catégorie de la classe. Dans la forma-
tion concrète de la consc ience du droit les m o y e n s 
de communicat ion jouent un rôle particulièrement 
important. MM. Wagner et Lopatka ont éga l ement 
souligné l'importance de la presse et de la propa-
gande de droit. 
M. Mollnau a parlé de trois aspects de la 
conscience sociale du droit: de la nécessité sociale 
de la réglementation (ce qui est déterminée pri-
mairement au point de vue économique) ; de l'as-
pect dépendant de la personnalité , voir subject ive; 
et enfin du rapport où la conscience s o i - m ê m e se 
ref lète dans so i -même et de cette manière devient 
objet . 
M. Wagner a traité de la conscience social iste 
dù droit comme d'une nouvel le qualité de la 
conscience du droit. A cause du haut degré de la 
conscience, la conscience socialiste de droit ne peut 
pas être réduite à l 'émotionnal i té individuelle. 
Tant lui que M. Haney ont tiré de la qual i té 
d'ordre supérieur de la consc ience socialiste du 
droit la conclusion qu'au cours de l'édification s o -
cialiste entrent également d e s cas théoriques d a n s 
la consc i ence individuelle du droit. 
Suivant M. Wroblewski la manière de voir d e 
M. Peschka sur la conscience du droit constitue une 
tentative intéressante en vue de l'élaboration d e la 
p h é n o m é n o l o g i e de la consc ience du droit e t de 
l'analyse du droit d'un n o u v e a u point de vue. C e t t e 
approche permet qu'on puisse analyser le droit en 
tant que norme, p h é n o m è n e social et psychique . 
Le p r o b l è m e actuel réside dans le fait que n o u s 
devons déc ider la question de savoir quels sont les 
m o y e n s les plus propres de l'analyse des traits 
psychiques du droit. Suivant M. Wroblewski la sai -
sie des attitudes appréciatives peut être c o n c l u -
dante, par conséquent les m o d è l e s d'attitude — le 
conformisme , le non-conformisme etc - sont p r o -
pres à la description des p h é n o m è n e s psychiques 
en c o n n e x i o n avec le droit. 
M. Haney a trouvé nécessaire qu'en c o n n e x i o n 
avec la conscience du droit o n doit faire une d i s -
tinction entre la connaissance et la cognition. L a 
connaissance socialiste du droit diffère de ce l l e ca -
pitaliste aussi par le fait qu'au point de vue quant i -
tatif el le embrasse plus de normes , mais la princi-
pale d i f férence réside dans cela que la c o n s c i e n c e 
socialiste du droit est une conscience consc iente . 
La c o n s c i e n c e du droit ne peut pas être e x a m i n é e 
séparée d'autres formes de la conscience sociale du 
droit. 
M. Lopatka, en soulignant l'état déve loppé d e 
la consc i ence socialiste du droit, attire é g a l e m e n t , 
en m ê m e temps , l'attention que dans certains d o -
maines exis te un état arriéré relatif. Cet état arriéré 
relatif est valable pour l ' ensemble du droit, n o -
tamment n o n seulement au point de vue formel , 
mais q u e l q u e f o i s de contenu aussi. La science j u -
ridique socialiste fait de grands et eff icaces e f f o r t s 
dans la créat ion de droit et surtout dans le d é v e -
loppement de la conscience populaire du droit. M. 
Lopatka a souligné que de sa part il a saisi le c ô t é 
dynamique de la conscience du droit. D e la m ê m e 
manière a procédé dans s o n intervention M . 
Braïkov, relevant les c o n n e x i o n s de la consc i ence 
du droit et de la technique du droit de procédure . 
Cela ne veut pas dire - a ajouté dans les suivants M. 
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Lopatka - qu 'on puisse perdre de vue pour un seul 
moment aussi le cô té statique représenté par le 
rapport. 
La discussion la plus passionante s'est déroulée 
autour de la ques t ion de savoir dans quelle mesure 
contient la consc i ence du droit le droit de l'avenir, à 
quel degré est-i l or ientée vers l'avenir, et au fond si 
la conscience du droit a-t-il un tel contenu. MM. 
Klenner et Szotáczki ont donné une réponse af-
firmative à cet te question. A ce su jet M. Szotáczki a 
souligné le c o n t e n u idéologique d e la conscience 
du droit. 
D e m ê m e , les opinions se sont divisées en par-
tie dans la ques t ion de savoir que l rapport existe 
entre la consc ience individuelle e t de classe du 
droit, ou bien qui est le porteur de la conscience du 
droit. D'une manière très approfondie s'est occupé 
de cette quest ion M. Szotáczki, en arrêtant sur la 
relativité de l 'opposit ion entre consc ience indivi-
due l le et de classe. 
Ainsi que résulte également de ce compte 
r e n d u fragmentaire, au cours des pourparlers de 
d e u x jours se sont p o s é e s nombre d e quest ions 
pass ionnantes et fondamentales de la théorie du 
droit , lesquelles, si l 'on n'a pas réussi encore a les 
solut ionner d'une façon définitive, en connaissant 
la manière de voir d e s uns et des autres, est donnée 
la possibilité de faire un pas en avant. A ins i que l'a 
expr imé dans son discours de clôture M. Zoltán 
Péteri, en récapitulant la conférence: la col labora-
t ion des représentants de la théorie social iste du 
droit , présents à Budapest , laquelle a re f l é té l'unité 
d e s savants marxistes, a contribué d 'une manière 
constructive à la so lut ion commune d e s tâches se 
trouvant devant la sc ience juridique socialiste. 
A . SAJÓ 
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MAUREEN, E. CAIN: Society and the policeman's role. London, B o s t o n , Routledge and Kegan Paul, 1 9 7 3 , 
3 1 5 p. 
This sociological study of the British Police may no d o u b t count on the interest of a public w h i c h 
outgrows the relatively small circle of those concerned with criminal procedure and the sociology of law. In 
addition to its high scientific standards, standards hal lmarked by its being published in perhaps the 
foremost series of sociological works, the International Library o f Sociology, f o u n d e d by Karl Mannhe im, 
the work is at places more thrilling than any criminal novel . 
The work centres upon a complex f ie ld study carried through by the author. By way of ques t ion-
naires and interviews the author wanted to explore, what w e r e the sources of the outlook, of the Welt-
anschauung of the pol iceman. In his interpretation of the "ro le" o f the policeman Cain professes to be ing a 
partisan of the what is called analytical or intermediary concept , a concept w o r k e d out by Levinson. 
According to Cain's hypothesis the person of higher interdependence will o f t e n e r act in agreement 
with the expectations of the role determining group rather than persons of l ower interdependence. 
This starting point of the study fits into the earlier s tudies in police sociology. There are British and 
American research workers who subject to an analysis the att itude of the police to civic rights and the 
manner the police exerc ises their discretionary powers. Others try to explore the causes in the background 
of police behaviour on the grounds of the structure of the public, the police organization, the opinions of 
the profession of the pol iceman, etc. In addition there is a schoo l which explores the concrete decisions o f 
the police. 
What are the results so far achieved in the studies in po l i ce sociology? Since within the police val-
uation according to the principle of performance has become general , policemen are exposed to a pressure 
which operates towards the abandonment or violation of the guarantees of civic rights. Opinions h a v e 
b e e n sounded that this risk may be avo ided by a more thorough selection of the pol icemen. It has b e e n 
demonstrated, however , that the laxity in the observance of the law is not a consequence of the smal l 
abilities of policemen. The case is rather o n e of burdening t h e m with the expectat ions of society to the 
contrary. A s a matter of fact it is preposterous to insist on a high degree of e f f ic iency on the part of the 
police, when at the same t ime they have to o b e y formal procedural rules conflicting with this demand f o r 
eff iciency. Neither is it true as if some sort of a system of prejudice or an authoritarian spirit surpassing that 
of similar layers of society were characteristic of the police. 
There is empiric approach to two methods of operat ion o f the police. A t places where the c o m -
munity accepts the authority of the pol iceman as its own, there the activity of the pol ice centres on the 
maintenance of order and there the police will d o their work with conviction. On the other hand at p laces 
where the moral agreement of the communi ty is defective, there the police will in fact have to enforce the 
law. The night-watchman function of the pol ice is possible in the first place in h o m o g e n e o u s communities . 
In unstable communit ies the public is prone to judge by certain universal values and there it is expec ted 
from the police that they would resort to no discrimination whatever , a circumstance which increases the 
number of acts of law enforcement by the police. 
It can hardly be argued that the principal function of the pol ice is the maintenance of the order o f 
society. The question is merely one of the society whose order has to be defended. In this question the 
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opinions of the individual pol icemen may be summed u p in the thesis that their function is to d e f e n d the 
mass of respectable, decent men against the small number of lawbreakers. T h i s thesis has b e e n conf irmed 
also by Cain, at least as far as the urban or municipal po l ice are concerned. (Since communal or village 
police do their work in a relatively h o m o g e n e o u s communi ty , the situation is an altogether di f ferent one. ) 
Recently R o s e n b e r g has criticized this way of looking at things. In his op in ion the model is the liberal 
counterpart of the Hamlet-type pol iceman. In reality, however, pol icemen act as the tools of a ruling 
power-group. A s even Cain admits, the contradiction resul ts from the di f ference of the macro-sociological 
and micro-sociological approaches. 
The author analyses the working conditions of pol icemen, the profess ional load they have to carry, 
their relations to the members of the community they supervise, to their co l leagues and superiors, on the 
grounds of personal observations, official reports and interviews. He introduces the notions o f the advan-
tages concomitant of the service, of the facilitation o f service and the official facilitation of service . These 
concomitants of service life adequately bring to light the specific problems of police work. C o m m u n a l 
pol icemen w h e n they throw off s o m e of the burden, f ind it easier to come into contact with the public, oc-
casionally they may even visit the vil lage pub. Since they act as they like, it is difficult to discover any laxity 
in their performance of duties. Their superiors do n o t e v e n make this a point , inasmuch as the informal 
contacts so establ ished might improve the efficacy of po l ice work considerably. The conditions of work of 
pol icemen patroll ing large urban communit ies are a l together different ones . Here laxity is a by far more 
organic part of pol ice practice. T h e reason is in the first p lace that pol icemen are apt to find their work un-
interesting, they bel ieve there is t o o much of routine w o r k in it, something that is not "real pol ice work". 
Real police work is the arrest of a criminal, still this is the job in the first place of special formations . Thus 
the patrols will during the pauses in work turn into the tavern to have a drink without the least remorse. 
This practice of easing service dut ies must remain a secret to the superiors, a circumstance w h i c h rein-
forces the spirit o f solidarity a m o n g the policemen. Col leagues not yet tested, or who prove to be un-
trustworthy, are shunned by the group. 
The author has observed that in certain districts the dissatisfaction of the patrols with their work 
may prompt t h e m to "supplementary acts". Since in their opinion real pol ice work is to arrest a man, they 
will with predi lect ion lay the charge of the breach of the p e a c e to a man f o u n d drunk only to have an excuse 
for taking him to the police-station. Cain's analysis m a k e s it clear that e v e n a seemingly technical problem 
like the process of investigation is socially defined. A s a matter of fact in the event of a criminal o f f e n c e the 
process of investigation in a large city will differ radically from that in the countryside. The vi l lage police 
start investigation at the site, since their relations to the members of the community help t h e m to collect 
information at the site of the act. O n the other hand in criminal investigation in urban c o m m u n i t i e s local 
work is of a secondary kind, since in the given case the community is indif ferent or may e v e n be hostile. 
The police is therefore forced to call on the services o f paid informers. 
The general outlook of the village police, their sca le of values, are more like the system of outlook 
of the villagers than is the case in large urban communi t i e s . The village pol iceman depends more on the 
public, not o n l y socially and in the discharge of duties: e v e n their family has to rely on the c o m m u n i t y to a 
great extent. Notwithstanding the vil lage policeman will entertain no friendly relations to the inhabitants, 
for in their op in ion their higher status and their profess ional ethics may permit them to be friendly, but 
never to m a k e friends, or fraternize, with the inhabitants. 
City po l i cemen may as a matter of course have but scanty k n o w l e d g e of the population. In their 
approach to things stereotypes have an important role . T h e y divide the populat ion into two groups: decent 
people and "tough customers" w h o in their opinion are beings wholly di f ferent from well to d o peop le in-
cluding themselves . 
In her analysis of the interdependence of p o l i c e m e n and their superiors the author sets out from 
the communicat ion system. Report ing to above is who l ly formal. Even informal relations enterta ined by 
officers to subordinate policemen will not help them to additional information, because such "preferred" 
policemen are shunned by the rest. A characteristic o f the dependence o n the superiors are the large 
numbers of informal sanctions and the lasting insecurity. Policemen are waiting in a somewhat awkward 
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situation that their fate will be decided " s o m e w h e r e " at an incalculable moment . T h e y are in particular 
gravely affected by their assignment and transfer for any length of time. For vil lage pol icemen the poor 
chances of promotion mean a grave drawback. At the same t ime the superiors t o o d e p e n d on the work of 
the pol icemen, which they can neither supervise nor marshal in concrete situations. Cain has observed the 
behav iour types of po l i cemen in higher assignments: paternal, instructive, autocratic (only in communes ) , 
ready to help (high degree of interest in family affairs). The fo l lowing are the expectat ions of subordinates 
from their superiors: knowledge of law, equal distribution of duties, protection of the subordinates and 
sol ic i tude for their private affairs, de terminedness . 
According to the conclusions Cain has drawn the c o m m u n a l police serve as a good example for 
condi t ions where the community def ines the function of the pol ice which at the same t ime is the subject of 
pol ice work. This role determining type is, however , in a state of decay. Condit ions in towns are of an al-
toge ther different nature: in towns the c o m m u n i t y has ceased to exercise a decisive role defining function. 
T h e s a m e may be said also of officers in higher ranks. The traditional English countryside wellknown from 
Eric Knight's Sam Small is going to dis integration and with it also the supervision of the community in 
agreement with the local norms will c o m e to an end. In the near future the uniform type of the thief-
catching policeman will in all l ikehood c o m e into being. 
•_A. S A J Ó 
PODGORECKJ, A. and others: Knowledge and opinion about law. Law in Society Series . London, Martin 
Robertson , 1973. 138 p. 
The volume renders account of the studies of a few research workers of European empirical 
soc io logy of law. All s tudies analyse the consc iousness of law, in the first place its cogni t ive elements. What 
is characteristic of the studies is the large a m o u n t of individual peculiarities. Notwithstanding the differ-
ences , the common methodological starting point unites the empirical studies of lawconsciousness. 
The first paper (or rather an account rendered of research work) bears the title of Attitudes Gov-
erning the Acceptance of Legislation among Various Social Groups. It is of particular interest because it 
rel ies o n comparative research. The authors, J. Van Houtte and P. Vinke operate with a sample composed 
of D u t c h and Belgian nationals. According to their hypothesis still to be proved att i tude to the traditional 
type of legislation is less heterogeneous and differentiated than the attitude to legis lat ion elicited by in-
dustrialization, in the first place collectivist legislation. 
The interviewed persons had to qual i fy certain acts according whether they disapproved of them 
and considered them punishable. From the results it was ev ident that the qualif ications of the particular 
groups of acts differed wide ly from one a n o t h e r and accordingly at the explanation of the observance to 
the law, "moral judgement" , "pressure o f soc ie ty" and the " law" could not be treated as uniform 
categories . Nor do the rules attached to the moral judgements enjoy the traditional respect for them 
anymore . The authors have treated the criminal offence "without a victim" as a special problem. 
T h e second paper, Wolfgang Kaupen's Public Opinion of the Law in a Democratic Society, sums up 
the exper iences of a survey made of a disproportionately stratified sample of 1098 g r o w n - u p persons f rom 
the Federal Republic of Germany. The organizat ional foundations and the personnel o f the legal order of 
the Federal Republic of Germany have not as yet been freed of the authoritarian e l ement s . So far juris-
prudence has failed to recognize the relat ions of the population and law as a re levant problem. 
There were 168 quest ions on the quest ionnaire, as for their character similar to those to be an-
swered in the Dutch-Be lg ian survey. K a u p e n compares his data to those col lected in Poland and in the 
Netherlands . Within his o w n patterns he p laces in juxtaposition the data of Social D e m o c r a t and Christian 
D e m o c r a t voters. 
What is particularly striking is that 6 6 per cent of the G e r m a n s are ready to o b e y the law even when 
they disagree with it. T h e Social Democrat voters , however, profess in every respect prominently more 
democrat ic legal opinions . Kaupen analyses the opinions concerning the ends of pun i shment and then also 
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the sources of legal information. O n e of the principal causes of legal conservat ism is the strong ingrained-
ness of the legal order of traditional structure in the p e o p l e and the want o f an appropriate democrat ic al-
ternative. 
Adam Podgorecki in his study Public Opinion on Law gives a de ta i l ed survey of the studies made 
in Poland. H e analyses the results of a research o n parental authority, and compares them to results ob-
tained in similar researches in the Uni ted States. A lready in these comparat ive studies the dif ferences 
stand out clearly between the knowledge and approval of the legal principles and of statutory law in the 
two communit ies . The results o f research on the prest ige of law have b e e n processed by Podgorecki by 
psychological types. He also demonstrates the social determinedness of these psychological types. Persons 
properly integrated into society are more inclined to respect the law than frustrated personalities. Pod-
gorecki, too, analyses the social background of att i tudes to punishment. H e combines the teleological 
obed ience to the law with tolerance and the respect for the law. Obeservance of the legal norm is deter-
mined on three levels: what is fundamental is the social and economic order , secondly, there is the legal 
sub-culture (to which the norm tends) and thirdly, the personality. 
T h e third extensive research launched in Po land relies on the prest ige of law study. In this research 
the moral and political views of Polish society have been analysed. In the closing section o f his treatise 
Podgorecki compares the legal and moral attitudes of different social systems, and explores the poten-
tialities of comparative research and of the process ing of its results. 
A somewhat similar problem has attracted the attention of Berl Kutchinsky, the author of the last 
study in this volume, viz. 'The Legal Consciousness': a survey of research in the knowledge of law and 
opinion about law. The sociological knowledge of the legal consciousness is still rudimentary, the outlines 
of def inite trends are, however, in a process of b e c o m i n g distinct. The k n o w l e d g e of law is not a necessary, 
and not even a sufficient e lement , of lawful behaviour. Here the inf luence of the reference group is by far 
more important. The study of attitudes to law in the first place concentrates o n the social and legal apprai-
sal of certain criminal of fences , further on the attitude of society to the offenders . On the grounds of a 
comparison of several criminal and "normal" groups the author c o m e s to the conclusion that the value 
judgements of these groups constitute a cont inuous series. At most the criminals appear to be more to-
lerant. Kutchinsky analyses also the age, sex and o ther (settlement, e t c . ) factors of the attitude to law. 
A . SAJÓ 
Н И К О Л А Е В А , Л. А . : З а щ и т а т р у д о в ы х п р а в с о в е т с к и х г р а ж д а н . (NIKOLAEVA, L. А.; 
Safeguards of the labour law of Soviet nationals). A l m a - A t a , N a u k a , 1971. 276 p. 
T h e topic discussed in the Introduction of the author's work dea l s with almost all points of princi-" 
pie. T h e work presents the various posit ions taken in Soviet jurisprudence as regards the not ion of dispute 
under labour law. She offers the fol lowing def init ion: "Disputes under labour law are d i f ferences of opin-
ion associated with labour matters and legal relat ions under labour law not settled by way of direct 
negot iat ions of the parties, which have been p r o v o k e d by a true or presumed violation of rights arising 
from e m p l o y m e n t (non-performance of obl igat ions) and which have b e e n brought under regulation by 
legislation in labour, further di f ferences of op in ion elicited by the unset t led state of the terms of employ-
ment and to be determined by the competent agenc ie s or official persons by way of a procedure as defined 
by the law." (pp. 9 - 1 0 . ) The author points out that not every infr ingement of the provisions of labour law 
will entail a dispute under labour law (even if the particular violations o f the law have not b e e n made the 
subject-matter of dispute). O n the other hand disputes may arise also in want of a violation of the provi-
sions of labour law (the petit ion will be dismissed as unfounded). In c o n n e x i o n with the col lect ive disputes 
the author bel ieves that these are characteristic of the capitalist order of society. In a socialist society these 
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may emerge perhaps at the making o f agreements by col lect ive bargaining. It is for this reason that the 
author devotes attention only to individual disputes (p. 2 0 ) . 
The author distinguishes d i sputes under labour law according as they are of financial or non-f i -
nancial type, i . e . whether or not they have as their object ive the payment of m o n e y or the performance of 
payment in kind. Since in practice in the majority of cases claims to payment in kind are more or less 
brought forward for the alternative performance of the va lue in terms of m o n e y , disputes concerning per-
formance in terms of money must b e considered typical (p. 20) . The author a l so deals with disputes be -
tween the trade un ions and the e c o n o m i c organizations, further the enterprises and the organs of the social 
insurance scheme in association with employment . In her opinion these cannot be classified as disputes 
under labour law. 
Chapter O n e of the work dea l s with the deve lopment of the democrat ic principles and the con-
solidation of socialist legality in assoc iat ion with the se t t l ement of labour disputes . After a review of the 
principles derived from the Constitution and the code of civil procedure the author points out that most of 
the principles governing the set t lement of civil law disputes in court are val id also for the set t lement of 
labour disputes by the tribunal of arbitration, the trade union committee and the court of law. The author 
brings forward the statement that part o f the principles observed at the se t t l ement of disputes under labour 
law have been laid down in the rules governing the order of the settlement o f labour disputes, whereas 
another part of the principles owes its life to practice. M a n y of the principles are ignored when disputes are 
sett led in the off icial way. Therefore the author in search for increased e n f o r c e m e n t of the guarantees 
takes the posit ion that the number o f d isputes settled in the official way has to b e reduced. In this chapter 
the author also deals with the relations o f an act of legislation and the provisions o f rules of lower order by 
point ing out that provisions of rules o f l ower order have to be in agreement with the statute. According to 
the author it is the right of the cit izens to disobey normative acts conflicting with the statute-law and to 
proceed in conformity with the law, a l though provisions confl ict ing with the law can be rescinded on ly by 
the competent organs (p. 37) . The author then speaks o f the difficulties exper i enced in particular in the 
beginning as far as legality was concerned when the se t t l ement of labour d isputes had been assigned to the 
competence of social organizations. O n the other hand the measures also had d e c i d e d advantages, s o that 
in the last resort the drawing of social organizations into the sett lement of labour disputes was on the w h o l e 
a we l come expedient (p. 48). It is a shortcoming, however, that managers guilty o f unlawful dismissal of 
workers are not properly called to account for the unlawful act, in particular t h e y are not bound to restore 
the loss caused to the enterprise o w i n g to dismissal contrary to the law (p. 4 9 ) . 
The discuss ions of the author o n procedure in labour disputes d e s e r v e special interest. She 
disagrees with the opinions according to which procedure for the settlement o f labour disputes ought to be 
split into two phases , viz. labour law a n d civil law procedure, according to the f o r u m determining the dis-
pute . In her opinion the procedural re lat ions of the parties are relations under labour law even w h e n the 
dispute is to be determined in conformity with civil procedural law. A s a matter o f fact procedure in labour 
dispute instituted at the arbitral c o m m i t t e e in labour matters never changes o v e r to a civil law dispute and 
consequently neither the labour law character of the disputes will undergo a c h a n g e even when the case is 
referred to an ordinary court of law (pp . 54—55). The author is anyway convinced that the segregat ion of 
procedural law in labour disputes from labour law and civil procedural law is a mat ter of time only (p. 5 6 ) . 
In this chapter she also deals with the part ies of the procedure and the procedural legal and disposing 
capacity of the parties. 
Chapter T w o discusses the organizat ion and procedure of the commit tees cal led to life for the set-
t l ement of labour disputes. In this chapter the author dea l s with the organization and composit ion o f the 
commit tees , their jurisdiction and c o m p e t e n c e the terms within which cases h a v e to be submitted to the 
commit t t e s , the order of determining d isputes by the commit tees , the dec i s ion-making acts of the c o m -
mit tees , further appeal against the dec is ions , and the e n f o r c e m e n t of the dec is ions . 
Chapter Three deals with ques t ions of procedure be fore trade union c o m m i t t e e s . In the first place 
quest ions of jurisdiction and c o m p e t e n c e o f these commit tees have been analysed. The author then dis-
cusses the procedural order before the commit tees and the enforcement of their decisions. 
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Chapter Four speaks of the set t lement of labour disputes by the ordinary courts of law. In this 
chapter the author deals with the jurisdiction and competence of the courts, the institution of an action and 
the preparatory stage of the case, further with questions of l imitation and the procedural terms. Thereaf ter 
she proceeds to discuss the routine fo l l owed in the procedure before a court of law, the judgements and 
decis ions of the courts, appeals against them, procedure before the supervisory forum, and finally q u e s -
t ions of enforcement of the decisions. 
Mrs. Nikolaeva's work m a k e s pleasant reading, the more because in a number of quest ions she 
largely takes the same position as the present reviewer in his work Procedure in Labour Disputes of the 
European Socialist Countries, publ ished in 1970. The work under review discusses all questions of impor-
tance of procedure under labour law and in the first place the author tries to cast a light on quest ions of 
theory and principle. At the same tirpe she stands firmly o n the soil of statutory law of the deve lopment of 
which she conveys an adequate idea. The work will reckon as one of the best monographs written o n pro-
cedure in labour disputes. 
L . TRÓCSÁNYI 
Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 1. Bd. Mittelalter 
(1100-1500). Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung. Publication of the Max-Planck-lnstitute für 
Europäische Rechtsgeschichte. Ed. by H. COING. München, 1973. XXIV, 9 1 3 p. 
This huge vo lume published by the Institute for the History of E u r o p e a n Law called to l ife in 
Francfort/Main about ten years ago will at the first glance surprise the reader . This compilation o f the 
sources and literature of the history of "recent" European private law, according to its sub-title, after all 
embraces the second half of the era traditionally called Middle Ages. This c h o i c e o f the title has b e e n sub-
stantiated by the principled posit ion o f the Institute, which has been set forth by Professor Helmut C o i n g 
in the preface to the volume. 
His argumentation sets out from the thesis that the history of the e v o l u t i o n of modern private law 
not only lacks a monographic e laborat ion, but even its sources are not yet w h o l l y explored. T o write the 
history of European private law first this shortcoming will have to be cleared up. It is not the d e v e l o p m e n t . 
of the law of the particular countries that has to be summed up: their sources o f law have to be c o m p a r e d in 
the belief that in Europe jurisprudence was on the who le uniform until the e n d of the 18th century. A c -
cording to Coing the historiographer of modern private law cannot stop at the frontiers of the national 
states. The author understands by E u r o p e the countries to which the influence o f the "learned laws" o f the 
Middle Ages , viz. R o m a n law and C a n o n law extended, and which at a later s tage adopted the principle of 
codification. It is exactly for this reason that one has to g o further back into the past, to the revival o f R o -
man Law in the 12th century. T h e student will have to explore how the workshops of the "learned laws", 
the universities were formed and h o w the group of those learned in the law b e g a n to grow. Therefore the 
first period embraces the years from the 12th century to the early 16th century. Within this per iod the 
problems of interest are: legal educat ion, jurisprudence, legal institutions, legis lat ion and court-reports of 
the particular countries. 
O n e is hard put to it when it c o m e s to stand up against the logic o f this argumentation. E v e n if it 
presents the antecedents only of the history of "modern" private law, the first vo lume of this c o m p r e h e n -
sive manual published by the Institute enriches research into the Middle A g e s with an indispensable work 
of reference. The editor of this work was perhaps too modes t when he b e l i e v e d that he and his col-
laborators had not strived for new results in research work and it is rather a n e w classification of known 
data what is novel in this volume ( 1 1 . 1 ) . This classification in the first p lace means the grouping of the, 
sources by tapes. Still because a number of relevant quest ions had to be a n s w e r e d while the work was in 
making this grouping presents the characters of mediaeval legal education and mediaeval jurisprudence, 
the institutions and legislation in a wealth which was u n k n o w n before. The m e t h o d has been adopted after 
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the comprehens ive discussion of the questions dealt with in each chapter to print the publications and lit-
erature of the relevant sources in smaller type. In this way the vo lume is not merely a bibliography of the 
sources, but at the same t ime a manual of their history. All chapters are the work of the members, occa-
sionally external members, of the Insitute, w h o in the course of their work often consul ted the experts of 
the involved country. 
Since there is no space for a detailed presentat ion of the contents of the volume, w e have to content 
ourselves with a cursory survey. The four principal parts are not of uniform volume. Part O n e "Science" 
absorbs about 4 0 0 pages, about 120 pages have been allotted to the part on "Institutions", another 3 3 0 
pages to "Legislation", whereas in Part Four "Judicature", on bare ten pages, the dec is ions of the Sacra 
Romana R o t a have been given. In conformity with the principles of the publishers the stress has been laid 
on jurisprudence. In this part Helmut Coing d iscusses the faculties of law and their curricula with a mas-
ter's v iew embracing Europe as a whole. Peter Weimar discusses the works of the legist glossators, Norbert 
Horn reviews the works of the legist commentators , Knut Wolfgang Nörr deals with the canonists and the 
literature o f European civil procedure. A l t h o u g h the outstanding merit of the chapters by Weimar and 
Horn is in the first place the thorough acquaintance with the extremely dispersed material and their clear-
ing up the jumbled datings of earlier literature, these chapters are not void of original s tatements either. 
Thus the first-named author stands up against the traditional opin ions as if the glossators had provided 
only particular words with their glosses or marginal notes and a coherent apparatus had become estab-
lished only later (p. 169) . Norbert Horn enhances the significance of the often underest imated c o m m e n -
tators by combining their activities with the spread of the "learned laws" in Europe (p. 2 6 4 ) . The chapters 
on canon law and on procedural law are in v iew o f the more thorough elaboration of the topics more con-
densed. ( W e cannot omit here referring to the masterly work of R. C. Van Caenegem, a lmost contempor-
ary with the volume of Coing's Institute, History of European Civil Procedure, Tübingen - The Hague -
Paris - N e w York, undated, International Encyclopaedia of Comparat ive Law.) 
In the part on the Institutions Gunther Gudian deals with the history of political and administrative 
law of the European countries with the wonted thoroughness and acquaintance with the subject-matter. 
Still he will hardly dispel doubts as to the presence o f this chapter in a work devoted to the history of pri-
vate law. T h e chapter is f o l l o w e d by a treatise o f Winfried Trusen o n ecclesiastical judicature and another 
by Armin Wolf on the o f f i ce of the notary public, in like way enriched by several new statements. The 
former e. g. refutes the traditional opinion also sponsored by Paul Fournier that the o f f i ce of special ec -
clesiastical juges, or officiates, owed its ex i s tence to the controversies of bishops and deans (p. 471 ) . 
The centre of gravity of Part Four on Legis lat ion is the chapter of close to 3 0 0 pages by Armin Wolf 
on the legislation of territorial states then in the process of formation. The author states that legislation it-
self, i. e. the principle of the creation of written law of general validity in conformity with def inite forms is 
of mediaeval origin. In this way he provides a f irm foundation for the theses brought forward by Coing. 
The to l lec t ion of the laws of twenty eight countries, and within them also of borough statutes, their sources 
and literature, is a feat which e v e n for the k n o w l e d g e of languages s e e m s to surpass the p o w e r s of a single 
man. T o the chapter two maps have been added o f the countries and boroughs, facing p. 8 0 0 . Then Hans-
jörg Pohlmann gives an original survey of the sources of European law merchant and Knut Wolfgang Nörr 
offers a summary of the origins of the Corpus Iuris Canonici. T h e last-named author assisted Gero 
Dolezalek in the writing of the concise yet ex tremely useful Part Four on the compilations of the decisions 
of the Sacra Romana Rota and their literature. 
The Hungarian reader will no doubt be looking for the treatment of the history of Hungarian pri-
vate law. What may be a surprise to him is the omiss ion of the university of Obuda in the number of uni-
versities founded in Hungary (p. 48) . In the list o f reference mention has, however, b e e n m a d e also of this 
university. Unfortunately the date of its foundat ion has remained 1389 , although recent research has 
corrected it to 1395. (p. 113) . With the except ion of two papers of György Székely the publications on the 
occasion of the jubilee of the University of P é c s have been omi t ted (p. 118). For the Summa Legum 
enumerated among the writings of the commentators credit has b e e n given by the author o f the chapter to 
Hungary, instead of to Austria as before. Still o n quot ing A. Gál he cont inues to discuss it a m o n g the Aus -
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trian authors, (p. 288) . The present reviewer is in comple te agreement with the sub-chapter dealing with 
Hungary, the more because with few except ions the sources are papers of the reviewers own 
(pp. 3 1 2 - 3 1 3 ) . In like way the sect ion of the part o n the Institutions d e v o t e d to Hungary (pp. 4 5 0 - 4 5 2 ) is 
unexceptionable, although at the same time o n e is at a loss to explain w h y the same author in the general 
part antedates certain Hungarian events. He sets the origin of the "personally more def initely outlined 
coűnci l" in the middle of the 13th century, the transition of the old type curia solemnis t o the assembly of 
the estates also including the de legates of the boroughs in the 14th century (p. 4 0 2 ) . 
The largest space has b e e n devoted in the vo lume to Hungarian legislation (pp. 7 2 3 - 7 3 1 ) . The 
mere enumeration of the sources and literature absorbs more than t w o densily composed pages. Here the 
present reviewer may render account of the working methods of the author from personal experience. The 
author was on several occasions in Hungary and discussed the text with Hungarian experts. It stands to 
reason therefore that from the Hungarian point of v iew this sect ion o f the volume is perhaps the most 
successfully done. The method adopted by Armin Wolf tô quote Hungarian laws by their initial words is 
somewhat unusual. E. g. the great decree of King Sigismond on b o r o u g h s is quoted as Sceptrigera regalis 
( 1 4 0 5 ) . This, however, has caused no confusion. O n the other hand what might strike the reader is the au-
thor's assumption on the legendary legislators assigned to the foo tno te s , apart from the sub-section on 
Hungary: "Diese s Vergleichsmaterial läßt es als denkbar erscheinen, daß es sich auch in U n g a r n bei den 
Gese tzen des Heil igen Stephans nur um nachträgliche Zuschreibungen h a n d e l t . . . " (p. 5 3 6 , note 3). The 
present reviewer has as early as 1938 indicated the possibility of an interpolation in the text referred to, 
still exactly owing to its primitiveness he has regarded the bulk of it as authentic. Still the assumption itself 
may give impetus to the cont inuat ion of research in Hungary. 
If comments were forthcoming also from research workers in o ther countries this w o u l d merely be 
an indication that such a colossal venture cannot be free from faults and mistakes. (What is noteworthy is 
that this vo lume of near to 1 0 0 0 pages is almost entirely free from printer's errors.) Slight objections, 
perhaps against the set-up, will hardly affect the fact that with this work students of the history of law in the 
Middle A g e s have received an invaluable aid and that the young Institute in Francfort has splendidly jus-
tified its raison d'être. 
G . BÓNIS 
PRIBYL, Z.: Socialistické podniky v CSSR (Socialist enterprises in the Czechoslovak Socialist Republic). 
Prague, Orbis, 1973. 2 3 2 p. 
The work is split up into six chapters. 
In Chapter One , meant to be the introduction, the author se ts out from the thesis that the enter-
prise is the type of socialist organizations whose principal activity is of an economic nature. In his opinion 
in the process of deve lopment the notion of enterprise has passed several phases. Thus be fore all the en-
terprise came to be separated from the person of the entrepreneur, the consequence of which was that the 
enterprise began to be governed by laws other than those applying to the assets serving for the satisfaction 
of the personal needs of the entrepreneur. According to this concept the enterprise is the object of rights 
and for that matter either the complex of definite personal and material factors (static concept ) , or the sum 
total of certain activities (dynamic concept) . T h e next phase is the o n e where the enterprise is considered a 
subject at law. Although this not ion has broken its way through also in the capitalist system of production, 
still it has b e c o m e the ruling not ion in socialist jurisprudence. A n explanat ion for this deve lopment is the 
yet more decided segregation of the enterprise and the person o f the entrepreneur in the wake of the 
socialization of the means of production (p. 12) . 
There are several shades and hues within the concept considering the enterprise a subject at law. In 
certain cases the term enterprise has been given a rather generalized meaning and by it subject at law con-
tinuing economic activities is understood. H e r e the author al ludes to the codifications of 1963 to 1965 
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which have abandoned the distinction be tween natural and juristic persons and substituted for it the dis-
tinction b e t w e e n citizen and organization. Many of the earlier technical t erms have, however, b e e n left to 
stand. H e then points out that the organizations may be of two types, viz. socialist and non-social ist or-
ganizations. The author d o e s not cast a light on the latter from closer quarters, so that we are left in ignor-
ance as to whether non-socialist enterprises exist at all, and if so, within what scopes . From the subsequent 
discussions conclusions may be drawn to the contrary, namely that these non-social ist enterprises might 
perhaps be companies limited by shares, inasmuch as their activities d o e s n o t contribute to the deve lop-
ment of socialist conditions (p. Í 7 ) . 
In other instances the provis ions of law use the term enterprise in conjunct ion with an epi thet giv-
ing a closer idea of its character. S o e. g. there are national enterprises g o v e r n e d by the general and special 
provisions concerning the e c o n o m i c organizations of the State. There is a l so cooperat ive enterprise being 
the organizational and legal form for the performance of the economic activit ies of cooperative organiza-
tions of higher order, e. g. federat ions of cooperatives , the Central Counci l of Cooperatives. There are 
further joint agricultural (cooperat ive) enterprises. T h e s e are the legal framework of the integration of 
agricultural cooperatives. The enterprises of social organizations take charge of the economic funct ions 
required for the activities of the social organizations. There are also foreign trading enterprises and yet 
others. The author then discusses the organizations o n e by one , which in his opinion are socialist enter-
prises. 
Chapter T w o discusses the special problems of the legal status of enterprises (name, seat, the form 
of the internal organization, social functions, the capacity to acquire rights and undertake obligation, fi-
nancial liability, etc.) . In connexion with the acquisition of legal entity by enterprises the author points out 
that in most of the cases two phases may be distinguished in the coming to life of an enterprise, viz. the 
foundation of the enterprise and its entry on the register of enterprises. H e cont inues with the discussion of 
the peculiarities associated with the creation of enterprises of various types. T h e n the rules of registration 
of the enterprise are enumerated together with the legal consequences attaching to registration. The 
chapter c loses with a discussion of the notion of property and joint property, to be fol lowed by a discussion 
of quest ions of the origin of socialist social property, its character, form, use, acquisition and protection. 
In Chapter Three the author sets out from the classification of legal acts. In his opinion legal acts 
may be split up into two groups according to the nature of the legal relation cal led to life or terminated by 
the legal act in question. Thus legal acts are (1 ) the unique acts, i. e. the acts o f the application of law, i. e. 
the decis ions and measures of the state or other organs, acts coming within the purview of the national 
economic plan, etc. in so far as the legal relations which are brought about, mod i f i ed or terminated by the 
individual acts are such of subordination or superordination; (2 ) legal transactions in so far as in the legal 
relation created, modif ied or terminated by them the parties are legally equal . The author then discusses 
separately the unique legal acts with special attention to the acts of e c o n o m i c management. Then he pro-
ceeds to quest ions associated with legal transactions ( legal acts of the agenc ies of socialist organizations, 
the cases of action by proxy, the forms of legal transactions, voidness of legal transactions.). 
In Chapter Four the author deals with the quest ions of the system of p lanned management of na-
tional economy. H e sets out from the thesis that the national economic plans constitute the foundat ion of 
the planned management of national economy. H e then speaks of the sources of the legal regulation of na-
tional planning. Special attention has b e e n given to the obligations, tasks and sanctions imposed on the 
socialist enterprises in conformity with the law of national economic planning. H e then discusses the most 
important financial and economic means of management . In this connexion he deals with the proceeds 
paid in and the taxes paid by the enterprises, the supplementary payments and the legal regulation of 
monetary policy and the prices. 
Chapter Five deals with the e c o n o m i c obligations of the socialist enterprises. In the first place the 
nature and not ion of economic obl igat ions are discussed. The author then p r o c e e d s to the classification of 
these obligations. H e devotes special attention to the interrelations of the national economic plans and the 
economic obligations. He proceeds to the discussion of the origin of economic obligations, their modif ica-
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t ion and termination, to fol low with the analysis of payment and credit condit ions, preclusion and the 
calendar. 
In Chapter Six forms are reprinted. 
The work is in the first place a practical manual dest ined for enterprise lawyers. Beyond this it d o e s 
exce l l en t service also for theoretical research by giving a summary of the rather scattered Czechoslovak 
"law of enterprises", with its precise re ferences and the explorat ion of the serveral interrelations. 
L . TRÓCSÁNYI 
lnstitu[ii de drept comercial international - Culegere de studii (Institutions of international commercial law 
— A collection of studies) . Bucure§ti, Edit ia Acad. R. S. R., 1 9 7 3 . 324 p. 
The volume is c o m p o s e d of three parts. Part One bears the title The Policy of the Socialist Republic 
of Rumania for the promotion of foreign trade. The author, E. Glaser, in this study deals with foreign trade 
as a constituent e l e m e n t of Rumanian fore ign policy. H e then casts a light in broad outl ines on the foreign 
trade policy of his country in its relations to the socialist, deve lop ing and other countries . The study is es -
sentially the exposit ion of the principles wel l known from the documents of the Rumanian Comnjunist 
Party. 
The authors o f the second study are Çtefànescu and Rucäreanu. The authors here survey the prin-
c iples of the economic and scientif ic-technical cooperation o f Rumania and the o ther socialist countries. 
The third study by /. Rucäreanu, Foundations of international commercial law, tells more in its title 
than in its contents. T h e author analyses a f e w questions of international commercial law, such as its nature 
and subject-matter, the question of rules applicable to commercial law, international usances. The author 
a l so deals with the dispute on the recogni t ion of international commercial law as an independent branch of 
law and with the tendenc ies for the unif icat ion of international commercial law, in particular with efforts 
sponsored by U N and their results. 
The first study of Part Two of the volume, The legal aspects of foreign trade activities within the 
socialist international division of labour, has R. M. Beçteliu as its author. He contr ibutes a few analyses to 
the study of the problem of bilateral and multilateral relations between countr ies of the Council for 
Mutual Economic Ass is tance ( C M E A ) . H e discusses the legal aids of the creation of economic coopera-
t ion, the relations b e t w e e n bilateralness and multilateralness, then he proceeds t o reviewing the trends in 
the bilateral and multilateral relations b e t w e e n the C M E A countries. The fo l lowing study has been writ-
t e n by O. Capatina. H e discusses the conf l ict rules of del ivery contracts b e t w e e n the C M E A states and 
their economic organizations and the p r o b l e m of a unification of the rules. In certain questions he exposes 
the position he has taken. 
Part Three, The legal aspects of foreign trade activities within division of labour on a world scale, 
includes eight studies. Pâtrâçeanu and Sachelarie in their study analyse the not ion of the act and activity of 
trading in the light of Rumanian law. For the explanation of these notions the authors set out from the re-
levant provisions of Rumanian law n o w in force. In particular they rely on the def in i t ions of Act 1 / 1 9 7 1 on 
foreign trade and A c t 3 / 1 9 7 2 on h o m e trade. 
In his study. The subjects of foreign trade relations with special regard to the commercial companies, 
V. Tänäsescu, after a brief review of a f e w questions of a general nature, offers a comparative survey of the 
Western European provisions of law governing trade companies . On the who le he speaks of the forms of 
trade companies which are adequately known from the ealier Hungarian Commerc ia l Code. 
In his study, Regulation of foreign trade operations in the international agreements signed by 
Rumania, M. Jacotä points out that o t h e r international agreements, e. g. agreements on economic co -
operat ion often presuppose commercial operations. The twenty eight pages c o v e r e d by the study are by 
far not sufficient for an exhaustive t reatment of this topic of a high degree of complexi ty . Still even so the 
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author raises a number of questions of interest and offers a survey of problems o f outstanding importance 
for the subject?. 
In his study T. Popescu discusses the importance o f the form and shaping of international agree -
ments. He deals with the legal e f fects of the date of the final shaping of the contract. 
This part of the volume includes another study by Capatina, Foreign trade contracts on the sale of 
goods in Rumanian private international law. 
/ . Rucäreanu deals in his study with the role o f arbitration, a g r e e m e n t s on the des ign of 
manufacturing plants, their delivery and installation. H e rev iews the general condit ions of contracts for 
construction and installation drawn up under the guidance o f the European E c o n o m i c Commit tee and 
demonstrates that these are valid to the extent they have b e e n accepted by the parties. He discusses the 
role and significance of arbitration. H e deals separately with compulsory arbitration within C M E A a n d a 
few other instruments. 
Päträjcanu and Rucäreanu in their study deal with the legal status of m i x e d companies in R u m a n i a . 
The relatively brief account gives a survey of Rumanian statutory provisions of m a j o r importance re lat ing 
to the subject-matter. 
The last rather short study in Part Three has been written by D. Eftimiu, w h o conveys an idea of 
"know-how" and also appraises its significance. In addition he raises certain thoughts in connexion with 
this phenomenon apt to arouse the interest of the reader. 
M . L Á Z Á R 
CARPENARU, St. D . : Legislafia econonomica. Teória generala a contractelor economice (The e c o n o m i c 
provisions of law. The general theory of plan contracts). Bucure§ti , Centru. mult ip. Univ. 1973. 2 3 5 p. 
A s indicated by the title this v o l u m e embraces only a part of economic law, namely the law o f p lan 
contracts. The work has been written for didactic purposes, still in reality it is a monograph rising b e y o n d 
this level. Incidentally the work has b e e n written after the promulgation of Act 7 1 / 1 9 6 9 on plan contracts 
and other associated provisions of law. It of fers therefore a c o m p l e t e survey of provis ions of law in force in 
Rumania in this field and also of the posi t ions taken in literature and certain controvers ies on the subject . 
In the first chapter of the work the author discusses no t ion and functions o f the plan contract. In 
the second chapter he deals with the making of such contracts, analyses the relations between the nat ional 
economic plan and the plan contracts, in all their details he discusses the quest ions relating to the part ies 
and the obligation of contract-making, del iveries contrary to the terms of the contract , arbitral practice, 
the functions of the supervisory organ, procedure of contract-making and the se t t l ement of pre-contrac-
tual disputes. 
The third chapter deals with the forms of contract. T h e fourth chapter d iscusses the contents of the 
contract, the obligatory closing provisions, and provisos w h i c h may not be taken up in the contract . 
In the fifth chapter the author speaks of causes of vo idance , and attempts t o classify them. S o he 
distinguishes absolute and relative, total and partial causes o f voidance, and nullity of the contract. 
The sixth chapter deals with the amendment of a contract , the cases and condi t ions of it as spec i f i ed 
by the provisions of law, amendments arising from a modif icat ion of the plan or f rom the will of the parties, 
the legal effects of a modification, all fundamentally differing from one another. 
In the seventh chapter the author discusses a few principles and their e f fect iveness . These are ( a ) 
the principle of performance of the contract in kind; (b) the principle of the c o m p l e t e performance of the ' 
contractual obligations; (c) the principle of the obligatory cooperat ion of socialist organizations and e n -
terprises for the performance of the contract. The author then proceeds to analysing h o w the supervisory 
organ guarantees the performance of the contractual obl igat ions on its part. 
The author discusses questions of the financial liability for non-performance in the eighth chapter. 
He bel ieves that the penalty is the most important legal sanct ion which may be i m p o s e d for a breach o f 
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contract. In the s a m e chapter the author also deals with the question of d a m a g e s under ordinary law for a 
breach of contract. In his opinion civil law damages are in l ike way a sanction for breach of contract. The 
chapter closes with an analysis of the interrelations of pena l ty and damages in dealings between socialist 
organizations. 
To illustrate the moot ques t ions raised in the work and the positions t a k e n to them the fo l lowing 
case may be o f interest. The contract s igned by an industrial (or other) summit organization with a third 
person for technical assistance and supply of materials m a y have an effect o n the rights associated with the 
material supplied. What is a matter o f argument is the legal mechanism of the e f fect on the enterprise af-
filiated to the summit organization o r o n the product. Accord ing to the author the contract must be re-
garded as one m a d e by the summit organization for and o n its own behalf. Obv ious ly this cannot e v e n be 
argued. The e f f e c t of the corresponding property-rights o n the product may in the opinion of the author be 
explained by the circumstance that the summit is an integrated producing organization which o w e s its ex -
istence to the enterprises constituting it. Consequently the right to the product will take effect f rom the 
third party ( w h o has made the contract with the summit) to the enterprise af f i l iated to the summit directly, 
the enterprise b e i n g part and parcel o f the summit organizat ion. It should b e n o t e d that the relat ions be-
tween summit a n d its affiliated enterprises are of an administrative kind, which it appears is apt to intro-
duce further complex i t ies into the i ssue of law. In like w a y o f the questions of principles the remarks of the 
author on the legal nature of the pena l ty clause deserve special attention. T h e s e are the quest ions quoted 
by way of e x a m p l e , still there is a set o f questions w h e r e positions deserving attention have b e e n taken. 
M . L Á Z Á R 
A K C E H E H O K , Г. А . ; К И К О Т Ь , В. А . ; Ф О М И Н А , Л. П . : К р и т и к а с о в р е м е н н ы х 
б у р ж у а з н ы х а г р а р н о п р а в о в ы х т е о р и й (AKSENENOK, G . A . ; KIKÖT, V . A . ; FOMINA, L . P . : 
Critique of the modem bourgeois theories of agrarian law) M o s c o w , Izdatelstvo „ N a u k a " , 
1972. 
Already the title of the monograph under r e v i e w suggests that the authors have undertaken 
something w h i c h has never been at tempted in anyone o f the socialist countr ies , at least not in this com-
prehensive form of tackling the ques t ions from so m a n y sides as their work . Although the work is the 
product of several authors, it is v o i d o f the character of a volume of studies: it is a monograph built upon a 
uniform idea, scientifically cons idered and analysed, o f clear, logical structure, and is organically fitting 
into the sys tem which has been d e v e l o p e d by the Inst i tute for Administrative and Legal Sc iences of the 
USSR and its members for the e f f i cacy of scientific work . 
The work , however, spans a gap not only in the Soviet Union: it supplements the shortcomings in 
the entire social ist camp appearing in the comprehensive critical analysis of m o d e r n bourgeois theor ies of 
agrarian law. 
The monograph is c o m p o s e d of an introduction and seven principal parts. 
1. I . U n d e r the heading The Agrarian Problems of Modern Capitalism and the Critical Analysis of 
Bourgeois Theories of Agrarian Law the authors discuss the agrarian condi t ions of capitalism in general 
and the peculiarit ies and c o n s e q u e n c e s of the general crisis of capitalism, the directedness and the fun-
damental funct ions of the modern bourgeois theories o f agrarian law, the peculiar traits of the agrarian 
programmes o f the communist and workers' parties of the capitalist countr ie s and the posit ions which in 
Soviet literature constitute the criticism of modern bourgeois legislation in agrarian law and agrarian 
jurisprudence. Moreover the authors define the m e t h o d s which underlie the successful and scientifically 
founded de fens ib le critical analysis of the bourgeois theories of agrarian law. 
2. With in the chapter o n The Definition and Classification of the Modern Bourgeois Theories of 
Agrarian Law the authors give an idea of the doctrines o f certain bourgeois representatives o f the discip-
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line of agrarian law in a sense these doctrines turn u p a s subject-matter o f research. In this c o n n e x i o n also 
the classification of the theories here referred to takes place. 
3. U n d e r the heading The Modern Bourgeois Theories of Agrarian Law as Parts of the Discipline 
the authors deal with the social character of these theories, their political trends and methodo logy . 
4. The chapter on The Theory of Agricultural Public Law d iscusses the origins of agricultural 
public law, its deve lopment and essence, the legal theories of the economic methods of state regulat ion of 
agriculture, and the theory of law underlying planning in capitalist agriculture. 
5. T h e authors draw a line between public and private agricultural law and under the heading of 
The Theory of Private Agricultural Law they convey an idea of its origins and essence , discuss the problems 
relating to natural and juristic persons, the theories underlying ownership, contracts and inheritance. 
6. In the chapter on The Theory of Complex Agricultural Law the authors deal with the origin and 
essence of the theory. They discuss the theory of agricultural law as a c o m p l e x and autonomous branch of 
law. In this chapter they review the particular institutions of agricultural law and sum up their s ta tements 
on the bourgeois theories of agrarian reforms. 
7. B e y o n d what has already been reviewed here the authors also distinguish a theory o f interna-
tional agrarian law and in the closing chapter, The Theory of International Agrarian Law, the authors deal 
with the essence of the theory, its origins and deve lopment , with international agricultural legislation, 
management and the fundamental thesis of the theories associated with judicature, the legal p r o b l e m s of 
the international financing of agriculture, and finally with the international regulation of municipal state 
agricultural law, the theories of the development of institutions, their approximation and unif ication. 
II. In v iew of the limited space it is impossible to give a survey go ing into details of a w o r k e m -
bracing a large number of theoretical problems and as comprehensive as that of the present authors. W e 
shall, however , try to illustrate, in the outl ines at least, a quest ion dealt with in the monograph of particular 
interest for our purposes and perhaps important also for the subject-matter, notably the thoughts se t forth 
in the work o n the theory of a complex agricultural law. 
On writing the relevant chapter the authors could rely on an enormous literature. They rev iew and 
criticize the bourgeois theories deal ing with the problems of a complex agricultural law, in the pos i t ive as 
well as negative sense. What appears from the monograph is that in the op in ion of the authors the division 
of bourgeois law into private and public law is passing a period of crisis. A s a matter of fact the d e v e l o p -
ment of the forces of production object ively insist on the formation of new legal systems. Consequent ly it 
is the interest a lso of bourgeois society to reconcile the new legal norms to the traditional system, naturally 
so as to give expression also to the interests of the bourgeois state and monopol ies . In other words , the 
traditional system should survive, however , it should be in harmony with the economic and social pol icy, 
and also agrarian policy of s ta te -monopoly capitalism. 
The opin ions of the bourgeois theorists of c o m p l e x agricultural law are wholly determined by the 
question the new agricultural law should, or ought to, occupy in the general system of law. All theorists set 
out from the fundamental thesis that the changes taking place or already establ ished in economic and so-
cial life of necess i ty indicate the birth of new branches of law. On analysing these branches of law s o m e of 
these theorists c o m e to the conclusion that it is wholly sufficient to supplement the existing norms o f pri-
vate and public law and adapt them to agrarian conditions. Others believe that the segregation of private 
and public law anyhow cannot be wholly rigid, as in the last resort all law is of the nature of publ ic law. 
Consequently in order to form a more or less substantiable opinion bourgeois jurists in the first place have 
to define the fundamental relations be tween private and public law, i. e. the t ies and differences b e t w e e n 
private and public law, naturally in their relations to agrarian law, and thereafter proceed to the def in i t ion 
oPcomplex agricultural law and the system of its institutions. 
In the Soviet Union D i e m b o was the first to study this question and he came to the conclusion that 
in modern bourgeois societies the condit ions for the creation of agrarian law as an autonomous branch of 
law were not present. The authors of the present monograph on the other hand point out that during the 
years elapsed since the publication of Diembo's work the deformation not on ly of capitalist e c o n o m y , but 
also of capitalist law, has continued on a yet wider scale. D i e m b o was still of the opinion that the adminis -
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trative interference o f t h e bourgeois state in to economic l ife w o u l d bring about no changes whatever in the 
civi l law nature of agrarian relations. At present , however, it has become more and more evident that the 
civil law elements have become amalgamated with the system o f complex agricultural law, a system of law 
put together of e l e m e n t s of civil and publ ic law, or, in o t h e r words, that the domain of public law is 
spreading to the pre judice of private law. T h e s e are the facts which justify the s ta tement that as regards 
agrarian law neither publ ic law nor private law manifest t h e m s e l v e s with clarity: bo th of them have taken 
o n a complex co lour ing . 
The number o f those speaking of the independence of complex agricultural law is in the process of 
continual growth. A c c o r d i n g to G. Bo l la agricultural law is an autonomous branch of law, which has a 
d o m a i n and characteristics of its own a n d which is in posse s s ion of general principles and normative 
sources . Others d e n y the existence of agricultural law as an a u t o n o m o u s branch of law, still they can quote 
formal elements o n l y in support of their arguments. 
According to the most widespread opinion, for that matter one proclaiming the independence of 
complex agricultural law, the genesis of c o m p l e x agricultural law may be split up in to three phases: in the 
first phase agricultural law is present in e c o n o m i c activities potential ly only, as a technical or e c o n o m i c 
factor, in the s e c o n d phase , owing to the strengthening o f s tate regulation, agricultural law has brought 
about the complexity o f special regulation, in the third phase this complexity has produced the principles 
proper and has re su l t ed in the i n d e p e n d e n c e of the branch o f law. 
Obviously e v e n complex agricultural law as an a u t o n o m o u s branch of law is not exempt from the 
political and class c o n t e n t s of public a n d private law. 
The partisans o f the doctrine of the existence of a c o m p l e x agricultural law also formulated the 
principles of this law. C. Frassoldati e. g. formulates five principles for both parts of agricultural law, viz. 
( a ) the principle o f t h e profitable cult ivation of the soil; (b ) the principle of the minimum extent of the 
agricultural enterprise; (c) the principle o f the distribution of the results produced in common; (d) the 
principle of the soc ia l solidarity of agricultural producers; and (e) the principle of the cooperat ion of 
farms. 
According to others, e. g. B. Funaio l i none of these principles can be cons idered a specialty of ag-
ricultural law, or exc lus ive principles di f fer ing from those o f other complex branches of law. 
The V e n e z u e l a n J.R. Acos ta -Cazaubon accepts s o m e of the principles o f Frassoldati, e . g . the 
principle of the prof i tab le cultivation o f the soil. Still he g o e s yet further and w o u l d have the fo l lowing 
added to the principles: (a) the principle o f the social funct ions of the soild and land tenure as de f ined by 
the agrarian reforms; (b) the principle o f the personal work of the proprietor and his dependants and the 
management of the farmland by them; ( c ) the principle o f the right of the tiller of the soil to land; (d) the 
principle of the many- s ided support of the tillers of the soi l ; ( e ) the principle of the propagation of the 
associations of smal l - and medium-holders and of agricultural collectives, and their protection. 
The partisans of complex agricultural law have tried to cast into a form not only the principles of 
this branch of law, but also the institutions attached to agricultural law. 
The theorists o f agrarian law here referred to associate the theoretical theses expounded in con-
nexion with the agrarian reforms of the bourgeois states with the existence of complex agricultural law. 
Finally by w a y of summing up the statement may be m a d e that the contradiction, equally charac-
teristic of bourgeois society and law f ind expression in all bourgeo i s theories of the age. A m o n g others this 
contradiction m a n i f e s t s itself also in the fact that some deny , some recognize the existence of an au-
tonomous complex agricultural law, or in other words that the reconciliation of the modern system to the 
earlier legal sys tem can be effected o n l y by recourse to m e a n s of formal law. Since, however, social pro-
duction and e c o n o m i c conditions u n d e r g o changes also in the system of the bourgeois states, also the doc-
trines and theories proclaiming the independence of agricultural law develop and strike roots. 
M R S . M A R I A D O M É 
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RAWLS, J.: A theory of justice. Oxford, C larendon Press, 1972. 6 0 7 p. 
Let us suppose that a reasonable master and his not less reasonable servant, suffering a temporary 
amnesia b e c o m e unable to dec ide Who is who. What should be their rules of life knowing that one day the 
clouds of their amnesia will be buried in the d e e p b o s o m of the ocean and each of them could turn to be the 
master. T h e solution of this absurd puzzle s e e m s to be rather Victorian for a fan of Mart in Esslin, as our 
amnesiac master and servant adopt the fairness of the crickett loving middle classes as a measure of be-
havior and justice. But the end is much less in a bad style if you cons ider that the author of this "absurd" is 
not a n e w comedy-writer but the honourable Professor of Phi losophy at Harvard University . 
Mr. Rawls states justice as the first virtue of social institutions. Institutions n o matter how effi-
cient must be reformed if they are unjust, but justice is only a part though the most important one of a so-
cial idea. T h e principles of just ice are those that free and rational persons concerned to further their own 
interest would accept in an initial position o f equal i ty situated behind a veil of ignorance, as defining the 
fundamenta l terms of their association (Justice as fairness). These rational men must adopt rules which 
would assure that later they should enjoy a tolerable situation independent ly of the fact whether they 
happen to be wealthy or poor , healthy or sick, talented or not. Mr. Rawls principles fulfilling this re-
quirements read as follows: " E a c h person is to have an equal right to the most extens ive total system of 
equal basic liberties compat ib le with a similar sys tem of liberty for all. Social and e c o n o m i c inequalities are 
to be arranged so that they are both: 
( a ) to the greatest bene f i t of the least advantaged, consistent with the just savings principle, and 
(b) attached to o f f i ce s and positions o p e n to all under condi t ions of fair equality of opportunity." 
Mr. Rawls has established and proved in a f e w hundred pages certain priority rules. Liberty can be re-
stricted for the sake of liberty and justice is lexically prior to ef f ic iency and to maximizing the sum of ad-
vantages. Mr. Rawls does not deny that this is a contract theory o f the Locke-Kant tradition. Some dis-
t inguished philosophers already objected to his inclination to natural law but their criticism d o e s not touch 
the heuristic value of Mr. Rawls ' fundamental "initial" position. 
Starting from this hypothetical situation he is able to prove the rightness of justice as equality and 
fairness. A s far as they are rational measures t h e y are correct (at least for reasonable peop le ) . To turn his 
clearly stated and argued c o n c e p t into the language of everyday life: it s eems e. g. rational to assure equal 
treatment to every newborn baby whether born with blue or black eyes . N o b o d y knows in advance how his 
baby w o u l d be. But, still we have to face the main problem: in what should men be equals? This is a prob-
lem of change and history where Mr. Rawls' hypothet ic situation w o u l d probably fail to give a reliable in-
dication. 
T h e author avoided to penetrate into the actual fairness of any actual social structure, but Part 2, 
entit led "Institutions" analyses the relationship be tween ideal justice and unperfect society . The political 
institution-system of this kind o f justice is a sort o f constitutional democracy patterned after the American 
model , though certainly not the only possible institutional system to create justice. The above said princi-
ples are systematically applied in Part 2, but s o m e problems still persist. Liberty of consc ience is limited by 
the c o m m o n interest in public order and security. T o restrict liberty limitable by def ini t ion only for the 
sake of l iberty in order of public security s e e m s to be highly disputable and contradictory as well. One has 
to admit: there ought to be a value in Mr. Rawls ' concept prior to liberty, i .e . existence. The Rawlsian 
position brought some more complicat ions in the case of the tolerat ion of the tolerant. Shall we tolerate 
the intolerant aiming at the destruction of the tolerant system? The fall of the Weimar Republ ic and "the 
rest" turned this question into a basic one. A c c o r d i n g to Mr. Rawls the intolerance of the tolerant is jus-
tified w h e n he with reason be l i eves that intolerance is necessary for his self-preservation. T h e only ques-
tion, then, is what to do w h e n the intolérants are of not immediate danger to the equal l iberties of others. 
Mr. R a w l s thinks that even if an intolerant sect should arise, provided that it is not so strong initially that it 
can i m p o s e its will straightway, it will tend to lose its intolerance and accept liberty of conscience. Now, 
according to history, intolerance, based on certain disequilibrium of power , tends to grow. The well or-
dered Rawls ian society is rather a historical. Thi s historically typical growth of intolerance "presents a 
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practical di lemma which phi losophy alone cannot resolve", or Mr. R a w l s said so at least. This is a rather 
strange argument of a phi losopher w h o created an "ideal arrangement, comparison with which defines a 
standard for judging actual institutions". 
The book deals with the duty to comply with an unjust law. " W h e n the basic structure of society is 
reasonably j u s t . . . we are to recognize unjust laws as binding provided that they d o not e x c e e d certain 
l imits of injustice." Here we have a bright analysis of conscientious refusal and civil d isobediance , with a 
rather theoretical and conditional justif ication for them. 
This is a less then sketchy outl ine of a very thoroughgoing b o o k so we can o n l y mention that 
Mr. Rawls arrives in Part 3 to ethics. There he deals with the g o o d n e s s as rationality and the good of jus-
t ice. . 
What is justice said Pilate jesting. It may s e e m unfair to r e m e m b e r this attitude talking about 
Mr. Rawls book, which is certainly something n e w in the twenty hundred years old history of the theory of 
justice. But taking into consideration the l imitations involved in, and contradictions with reality suffered 
by, this general theory of justice w e still fee l that there is no justice in general . All concepts of justice failed 
to m e e t the validity test under the totality of the aspects of a given soc ie ty and it s eems e v e n more difficult 
to prove their validity for different ages. Marx characterized socialism as a dialectic relat ion of justice and 
injustice. There are limited justices of the di f ferent subsystems of the society, oppos ing e a c h other, and 
o n l y the human mind, always ready for overgeneral izations, created an idea of justice. This human crea-
t i o n without substance must remain unknowable . It was Plato, one of the founding fathers of the general 
theory of justice, the first to admit it. 
Justice is like a most attractive G i o c o n d a smile turned into the grin of the Cheshire cat. Admirers 
o f Lewis Carroll remember that this grin was seen by Alice long after the disappearance of the Cheshire 
Cat . Mr. Rawls has s een a grin and o n this basis he is now describing the Cheshire cat. A rational one. 
A . SAJÓ 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 17, 1975 
Bíbliographia 
H U N G A R I A N L E G A L B I B L I O G R A P H Y 
1974, 2nd P A R T 1 
B o o k s of Reference 
Collected legislative acts 
H a t á l y o s j o g s z a b á l y o k g y ű j t e m é n y e . 1945— 
1972. K ö z z é t e s z i a Magyar F o r r a d a l m i M u n -
kás-Paraszt K o r m á n y Titkársága — a z Igazság-
ügyi M i n i s z t é r i u m — a L e g f e l s ő b b Ügyészség . 
Szerk. Gál T i v a d a r - K a t o n a Z o l t á n - S z i 7 -
bereky Jenő . [ C o l l e c t i o n of legal ru les in force . 
1945—1972 . C o m p i l . a working g r o u p c o m p o s -
ed of o f f i c i a l s o f the Secretariat o f the Govern-
ment , the M i n i s t r y of Justice, a n d the Pro-
curator G e n e r a l ' s Off ice . Ed . Gál Tivadar— 
Katona Z o l t á n — Szilbereky J e n ő . С б о р н и к 
1
 E d i t e d b y L a j o s Nagy a n d K a t a l i n B. Veredy. 
T h i s b i b l i o g r a p h y c o n t a i n s legal w o r k s o f H u n g a r i a n 
a u t h o r s i ssued a s m o n o g r a p h s in H u n g a r y b e t w e e n t h e 
1st o f Ju ly a n d t h e 31s t of D e c e m b e r 1974, m a t e r i a l 
o f p e r i o d i c a l s ( a r t i c l e s or b o o k r e v i e w s ) a n d s tud ie s 
p u b l i s h e d in c o l l e c t i v e w o r k s . 
T h e m a t e r i a l f o r t h e pe r iod 1 9 4 5 — 1 9 6 5 is r e s u m e d 
in t h e f o l l o w i n g p u b l i c a t i o n : B i b l i o g r a p h y o f H u n g a r i a n 
legal l i t e r a t u r e , 1945 — 1965. B u d a p e s t , A k a d é m i a i 
K i a d ó , 1966. 3 1 5 p . 
T h e m a t e r i a l p u b l i s h e d f r o m t h e 1st o f J a n u a r y , 
1966 is c u r r e n t l y p r o c e s s e d h a l f - y e a r l y in t h e A c t a 
J u r i d i c a , b e g i n n i n g w i t h t h e T o m u s 8, 1966. N o s 3—4. 
P e r i o d i c a l s p r o c e s s e d in th is b i b l i o g r a p h y : Á1. 6— 
12/1974; ÁJ 1 / 1 9 7 4 ; A J u r i d . 1 — 2 / 1 9 7 4 ; G a z d J o g t u d . 
1 - 2 / 1 9 7 4 ; H L R . 2 /1972 . [1974. ] ; J K 6 - 1 2 / 1 9 7 4 ; 
M T u d . 7 — 1 2 / 1 9 7 4 . O V P r . 2 /1972. [ 1 9 7 4 . ] ; R D H . 
2 /1972 . [1974 . ] ; T S Z . 7 - 1 2 / 1 9 7 4 . 
A b b r e v a t i o n s o f pe r iod ica l s a n d o t h e r a b b r é v a t i o n s 
see in t h e A c t a J u r i d i c a , N o s 1—2 o f 1972. 
C o l l e c t i v e w o r k s p roces sed in t h i s b i b l i o g r a p h y a n d 
t h e i r a b b r e v a t i o n : C o m p a r i s o n o f l a w = T h e c o m p a r i -
s o n o f l aw — L a c o m p a r a i s o n d e d r o i t . S e l e c t e d essays 
f o r t h e 9 t h I n t e r n a t i o n a l Congres s o f C o m p a r a t i v e L a w . 
E d . Péteri Z o l t á n . [Сравнение п р а в а . И з б р а н н ы е 
с т а т ь и на 9 - ы й М е ж д у н а р о д н ы й к о н г р е с с с р а в н и т е л ь -
н о г о права . Р е д . Петери Золтан . ] B p . A k a d é m i a i Ki-
a d ó , 1974. 323 p . ; 
V á l l a l a t i r á n y í t á s . 1. = V á l l a l a t i r á n y í t á s és a vál la la-
t o k jogi he lyze te . I . k ö t . Szerk . Sárközy T a m á s . [ E n t e r -
p r i s e m a n a g e m e n t a n d t h e legal s t a t e o f en te rp r i se s . 
C o l l e c t i o n o f s t u d i e s . Vol. I. E d . Sárközy T a m á s . 
У п р а в л е н и е п р е д п р и я т и е м и п р а в о в о е п о л о ж е н и е 
п р е д п р и я т и й . С б о р н и к статей. Т о м 1. Р е д . Шаркёги 
Т а м а ш . ] Bp . K ö z g a z d a s á g i és Jog i K i a d ó , 1974. 381 p. 
В Е Н Г Е Р С К А Я Ю Р И Д И Ч Е С К А Я Б И Б -
Л И О Г Р А Ф И Я 
1974, 2 - а я Ч А С Т Ь 1 
Справочные издания 
Сборники законодательства 
д е й с т в у ю щ и х з а к о н о д а т е л ь н ы х а к т о в 1945— 
1 9 7 2 гг. Публ . С е к р е т а р и а т В е н г е р с к о г о 
Р е в о л ю ц и о н н о г о Р а б о ч е - К р е с т ь я н с к о г о 
П р а в и т е л ь с т в а — М и н и с т е р с т в о ю с т и ц и и 
— Генеральная п р о к у р а т у р а . Р е д . Гал Тива-
д а р — К а т и н а Зотан—Силбереки Е н э . ] 
3. köt . [1 — 2 . г.] Miniszteri rende le tek . 
[Vol . 3. Parts 1 — 2. Ministerial decrees . 
TOM 3. Част 1 — 2. Р а с п о р я ж е н и я м и н и с -
терств. ] Bp. K ö z g a z d a s á g i é s Jog i Kiadó, 
1974. 935, 9 5 2 - 1 6 8 0 p. 
1
 Б и б л и о г р а ф и ю с о с т а в и л и Л. Надь—К. Б . Вереди. 
Н а с т о я щ а я б и б л и о г р а ф и я с о д е р ж и т в с е б е с а м о -
с т о я т е л ь н ы е ю р и д и ч е с к и е и з д а н и я , м а т е р и а л ы , о п у б -
л и к о в а н н ы е в с б о р н и к а х за время с 1. и ю л я д о 31 
д е к а б р я 1974 г. 
М а т е р и а л от 1945 д о 1965 гг . о п у б л к о в а н : B i b l i o -
g r a p h y o f H u n g a r i a n l ega l l i t e r a tu re , 1 9 4 5 — 1 9 6 5 . 
[ Б и б л и о г р а ф и я в е н г е р с к о й ю р и д и ч е с к о й л и т е р а т у р ы 
1 9 4 5 — 1 9 6 5 гг.] B u d a p e s t , A k a d é m i a i K i a d ó . 1966. 
3 1 5 p. 
Б и б л и о г р а ф и я м а т е р и а л а , п о я в и в ш е г о с я с 1 ян-
в а р я 1966 г., п у б л и к у е т с я п о с л е д о в а т е л ь н о п о п о л у г о -
д и я м в журнале A c t a J u r i d i c a , начиная с - № 3 — 4 . т о м а 
8 , 1966г. 
Р а з р а б о т а н н ы е ж у р н а л ы : ÂI . 6 — 1 2 / 1 9 7 4 ; Á J . 
1 / 1 9 7 4 ; A J u r i d . 1 - 2 / 1 9 7 4 ; G a z d J o g t u d . 1 — 2 / 1 9 7 4 ; 
H L R . 2 /1972 [1974.] ; J K . 6 - 1 2 / 1 9 7 4 ; O V P r 2 /1972 . 
[ 1 9 7 4 . ] ; R D H . 2 /1972 . [ 1 9 7 4 . ] ; T S Z . 7 - 1 2 / 1 9 7 4 . 
С о к р а щ е н и я ж у р н а л о в и д р у г и е с о к р а щ е н и я с м . 
в ж у р н а л е Acta J u r i d i c a 1—-2 н о м е р а х 1972 г . 
Р а з р а б о т а н н ы е с б о р н и к и и их с о к р а щ е н и я : C o m -
p a r i s o n o f law. = T h e c o m p a r i s o n o f l aw — L a c o m -
p a r a i s o n d e d ro i t . S e l e c t e d e s s a y s f o r t h e 9 t h I n t e r n a -
t i o n a l C o n g r e s s of C o m p a r a t i v e Law. E d . Péteri Z o l t á n . 
[ С р а в н е н и е права. И з б р а н н ы е с т а т ь и на 9 - ы й М е ж д й -
н а р о д н ы й конгресс с р а в н и т е л ь н о г о права . Р е д . Петери 
З о л т а н . ) Bp. A k a d é m i a i K i a d ó , 1974. 323 p . 
Vá l l a l a t i r ány í t á s . 1. = V á l l a l a t i r á n y í t á s és a v á l l a -
l a t o k jog i helyzete . 1. k ö t . S / e r k . Sárközy T a m á s . 
[ E n t e r p r i s e m a n a g e m e n t a n d t h e legal s t a t e o f e n t e r p r i s e s . 
C o l l e c t i o n of s tud ies . V o l . 1 Ed. Sárközy T a m á s . 
[ У п р а в л е н и е . п р е д п р и я т и е м и п р а в о в о е п о л о ж е н и е 
п р е д п р и я т и й . С б о р н и к с т а т е й . Т о м I . Р е д . Шаркээи 
Т а м а ш . ] Bp . K ö z g a z d a s á g i és Jog i K i a d ó . 1974. 
3 8 1 p . 
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4. köt . Min i sz ter i rendele tek , ö s s z e s í t e t t 
s z á m - és t á r g y m u t a t ó . [Minis ter ia l decrees . 
C u m u l a t i v e n u m b e r a n d s u b j e c t i n d e x . 
Р а с п о р я ж е н и я м и н и с т е р с т в . С в о д н ы й 
нумерический и п р е д м е т н ы й у к а з а т е л ь . ] 
Bp. K ö z g a z d a s á g i é s Jogi K i a d ó , 1974 . 
9 8 4 p. 
Scientific records — Сборники статей 
T h e c o m p a r i s o n o f l aw — L a c o m p a r a i s o n 
de droi t . Se lected e s s a y s for the 9 t h I n t e r n a t i o n -
al Congres s o f C o m p a r a t i v e L a w . E d . Péteri 
Z o l t á n . Transi . J. D e c s é n y i , I. M ó r a , G . Pu lay . 
T r a d . К . Borbé ly , L . Csejdy , B. V é g h . [Срав-
н е н и е права. И з б р а н н ы е с т а т ь и н а 9-ый 
М е ж д у н а р о д н ы й к о н г р е с с с р а в н и т е л ь н о г о 
п р а в а . Ред . Петери З о л т а н . ] B p . A k a d é m i a i 
K i a d ó , 1974. 323 p. 
Vál la lat irányí tás é s a vá l la la tok j o g i hely-
ze te . 1. köt . S z e r k . Sárközy T a m á s . [Enter-
pr i se m a n a g e m e n t a n d the legal s t a t e of 
enterprises . C o l l e c t i o n o f s tudies . V o l . 1. Ed. 
Sárközy T a m á s . У п р а в л е н и е п р е д п р и я т и е м и 
п р а в о в о е п о л о ж е н и е п р е д п р и я т и й . С б о р н и к 
с т а т е й . Т о м 1. Р е д . Шаркэзи Т а м а ш . ] Bp. 
K ö z g a z d a s á g i é s Jog i K i a d ó , 1974. 381 p. 
Bibliographies — Библиография 
NAGY Lajos— В. VEREDY K a t a l i n : H u n g a r i -
a n legal b i b l i o g r a p h y . 1973. 2 n d par t . — Вен-
герская ю р и д и ч е с к а я б и б л и о г р а ф и я , 1973 г. 
2 - а я часть. A J u r i d . 1 - 2 / 1 9 7 4 . 2 8 1 - 2 9 4 . 
Book reviews — Рецензии 
Pol ska b i b l o g r a f i a p r a w n i c z a — Bibl io-
graphie jur id ique p o l o n a i s e . 1 9 6 4 — 1 9 6 9 . T o -
m e s 1 - 2 . Red, E. Czahórski. [ P o l i s h legal 
b ib l iography , 1 9 6 4 - 1 9 6 9 V o l . 1 - 2 . Ed. 
E . Czahórski. П о л ь с к а я ю р и д и ч е с к а я б и б л и о -
г р а ф и я 1 9 6 4 - 1 9 6 9 гг. Т о м 1 - 2 . Р е д . Э. 
Чахорски.] W a r s z a w a , P a n s t w o w e W y d . N a u -
k o w e , 1973. 4 7 0 , 4 7 7 - 1 1 3 7 . p. B y Nagy 
L a j o s - Peu. Надь Л а й о ш . Á l . 12 /1974. 
1 1 6 3 - 1 1 6 4 . ; JK. 9 /1974 . 533. 
I . Theory of S t a t e and L a w — Теория 
государства и права 
Books — Книги 
PESCHKA V i l m o s : G r u n d p r o b l e m e der 
m o d e r n e n R e c h t s p h i l o s o p h i e . A m o d e r n jog-
f i l o z ó f i a a l a p p r o b l é m á i . Übertr. Marg i t Dusa-
Nagy. [ F u n d a m e n t a l p r o b l e m s of the m o d e r n 
p h i l o s o p h y o f law. Trans i , f r o m the H u n g a r i a n 
Margi t Dusa-Nagy. О с н о в н ы е п р о б л е м ы 
с о в р е м е н н о й ф и л о с о ф и и права. Пер. М а р -
гит Душа-Надь.]. Bp . Akadémia i K i a d ó , 
1974. 2 3 5 p. 
Articles — Статьи 
KULCSÁR K á l m á n : A j o g h a t é k o n y s á g á n a k 
t á r s a d a l m i feltételei . [ S o c i a l condi t ions o f t h e 
e f f e c t i v e n e s s of law. О б щ е с т в е н н ы е у с л о в и я 
э ф ф е к т и в н о с т и п р а в а . ] GazdJogtud . 1 — 2 / 
1974. 3 9 - 5 1 . 
PAPP Ignác : Fe jeze tek a politikai é s j o g i 
g o n d o l k o d á s t ö r t é n e t é b ő l . ( 1 9 2 4 - 1 9 5 0 ) . 
[ C h a p t e r s o f the h i s tory o f political a n d legal 
t h i n k i n g , 1 9 2 4 — 1 9 5 0 . Г л а в ы из и с т о р и и 
п о л и т и ч е с к о г о и ю р и д и ч е с к о г о м ы ш л е н и я . 
( 1 9 2 4 - 1 9 5 0 ) . ] Szeged , S z e g e d i ny. 1974. 83 p. 
/ A c t a Univers i ta t i s Szeged iens i s de A t t i l a 
J ó z s e f n o m i n a t a e . A c t a juridica et p o l i t i c a . 
T o m u s 21 . Fasc. 3 . / — Русск. с о д е р ж . ; 
Eng . s u m m a r y . 
PESCHKA Vi lmos: A j o g i norma p a r a n c s o l ó , 
t i l tó é s e n g e d é l y e z ő d i szpoz íc ió jának p r o b l é -
m á i . [ P r o b l e m s o f imperat ive , p r o h i b i t i v e 
a n d permis s ive d i s p o s i t i o n s of legal n o r m . 
П р о б л е м ы з а п р е т и т е л ь н о й , п р и к а з ы в а ю -
щ е й и р а з р е ш а ю щ е й д и с п о з и ц и й п р а в о в о й 
н о р м ы . ] ÁJ. 1/1974. 6 2 - 8 2 . - Rés. f r a n ç . ; 
Р у с с к . с о д е р ж . 
PESCHKA Vi lmos : Judic ia l practice a n d j u r i s -
p r u d e n c e as sources o f l a w . [Судебная п р а к -
тика и правовая н а у к а как и с т о ч н и к и 
п р а в а . ] = C o m p a r i s o n o f law. 33—44. 
PÉTERI Z o l t á n : G o a l s a n d methods o f l ega l 
c o m p a r i s o n . [Целы и м е т о д ы ю р и д и ч е с к о г о 
с р а в н е н и я . ] = C o m p a r i s o n of law. 4 5 — 5 8 . 
SAJÓ A n d r á s : Miért n e m természe t jogász 
T h o m a s H o b b e s ? [ W h y d o e s not b e l o n g T h . 
H o b b e s t o the s c h o o l o f natural l a w ? 
Ю р и с т о м - е с т е с т в е н н и к о м б ы л ли Т о м а с 
Г о б б с ?] ÁJ. 1 /1974. 1 0 1 - 1 2 0 . - R é s . 
f ranç . ; Русск . с о д е р ж . 
SAJÓ A n d r á s : Ú j a b b kísérletek a s z a n k c i ó 
m e g h a t á r o z á s á r a . [ R e c e n t at tempts at d e f i n i n g 
s a n c t i o n s . Н о в ы е э к с п е р и м е н т ы о п р е д е л е н и я 
с а н к ц и и . ] JK. 7 /1974. 3 6 6 - 3 7 4 . 
SAMU Mihá ly : P o l i t i k a — j o g p o l i t i k a — j o g . 
[ P o l i t i c s , legal po l i cy , l a w . Политика, п р а в о -
вая п о л и т и к а , п р а в о . ] J K . 8/1974. 401 — 4 0 9 . 
SOLT Korné l : A j o g i def iníc ió . [The l ega l 
d e f i n i t i o n . П р а в о в а я д е ф и н и ц и я . ] JK. 1 2 / 1 9 7 4 . 
7 2 7 - 7 3 1 . 
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SZABÓ I [ m r e ] : T r e n d s a n d problems o f t h e 
d e v e l o p m e n t o f law in H u n g a r y . [ Н а п р а в л е н и е 
и п р о б л е м ы р а з в и т и я п р а в а в В е н г е р и и . ] 
AJur id . 1 — 2 / 1 9 7 4 . [ 2 7 — 4 0 . - Rés . f ranç . ; D t . 
Z u s a m m e n f a s s u n g . 
SZILÁGYI Péter: A j o g i fe le lősség f o g a l m a 
és a lapja . [Concept a n d b a s i s o f legal r e s p o n -
sibi l i ty . П о н я т и е и о с н о в а н и е ю р и д и ч е с к о й 
о т в е т с т в е н н о с т и . ] J K . 6 / 1 9 7 4 . 2 8 0 - 2 9 2 . 
SZILÁGYI Péter: A j o g i f e l e lő s ség társada lmi 
érvényesü lé se és feltételei . [Soc ia l e f f ec t iveness 
o f the legal reponsibi l i ty a n d its c o n d i t i o n s . 
О б щ е с т в е н н о е о с у щ е с т в л е н и е п р а в о в о й о т -
в е т с т в е н н о с т и и е г о у с л о в и я . ] JK. 9 / 1 9 7 4 . 
5 0 3 - 5 1 2 . 
TAMÁS A n d r á s : A z e m b e r i környezet v é d e l -
m é n e k e g y e s á l l a m - é s j o g e l m é l e t i kérdéseiről . 
[ P r o b l e m s o f the p r o t e c t i o n o f h u m a n e n v i r o n -
ment under theory o f s t a t e a n d law. Н е к о т о -
рые в о п р о с ы о х р а н ы о к р у ж а ю щ е й с р е д и 
с точки з р е н и я т е о р и и г о с у д а р с т в а и п р а в а . ] 
JK. 9 / 1 9 7 4 . 4 9 5 - 4 9 9 . 
TAMÁS András : A z e m b e r i környezet v é d e l -
m é n e k j o g i eszközei . [ L e g a l means o f t h e 
pro tec t ion o f h u m a n e n v i r o n m e n t . Ю р и д и -
ческие с р е д с т в а о х р а н ы о к р у ж а ю щ е й с р е -
ды. ] Á l . 9 /1974 . 8 0 2 - 8 1 2 . 
VARGA Csaba: A j o g é s tudata joge lmé le t i 
v izsgálata . N e m z e t k ö z i s zoc ia l i s ta m u n k a é r t e -
kezlet a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á n . 
1973. n o v e m b e r 21 — 22. [ E x a m i n a t i o n o f l aw 
and legal c o n s c i o u s n e s s u n d e r the theory o f 
law. Internat ional socia l i s t m e e t i n g at the H u n -
garian A c a d e m y o f S c i e n c e s , 21 — 22 N o -
vember 1973. И з у ч е н и е п р а в а и п р а в о с о з -
нания с точки зрения т е о р и и права. М е ж д у -
н а р о д н о е с о ц и а л и с т и ч е с к о е рабочее с о в е -
щ а н и е в В А Н . 2 1 - 2 2 н о я б р я 1973 г.] Á J . 
1 /1974. 1 2 7 - 1 3 1 . 
VARGA C s [ a b a ] : T h e f u n c t i o n of law a n d 
c o d i f i c a t i o n . [Функции п р а в а и к о д и ф и к а -
ция.] AJurid . 1 - 2 / 1 9 7 4 . 2 6 9 - 2 7 5 . 
VARGA Csaba: A s z o c i a l i s t a k o d i f i k á c i ó 
születése a S z o v j e t u n i ó b a n . [The birth o f 
soc ia l i s t cod i f i ca t ion in t h e Soviet U n i o n . 
Р о ж д е н и е с о ц и а л и с т и ч е с к о й кодификации 
в С С С Р . ] J K . 10/1974. 5 5 9 - 5 6 7 . 
II . S t a t e Law. Const i tut ional Law — 
Конституционное право 
Books — Книги 
BIHARI O t t ó : Á l lamjog . E g y e t e m i t a n k ö n y v . 
[State law. A university t e x t b o o k . Г о с у д а р -
с т в е н н о е право . У ч е б н и к д л я вузов.] Bp . 
T a n k ö n y v k i a d ó , 1974. 2 5 3 p. 
PIKLER K o r n é l : A l k o t m á n y b í r ó s á g o k . 
[Const i tu t iona l courts. К о н с т и т у ц и о н н ы е 
суды.] Bp. M T A KESZ s o k s z . 1973. [1974.] 
202 p. / M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
Ál lam- és J o g t u d o m á n y i Intézet . / 
SZABÓ I m r e : Cultural rights. [ A kulturális 
jogok . Trans i , by G á b o r P u l a y . К у л ь т у р н ы е 
права. П е р . Т а б о р Пулаи.] B p . A k a d é m i a i 
Kiadó, 1974 . 1 1 6 p. [Bibliogr. 1 1 4 - 1 1 5 . p.] 
T a n á c s t ö r v é n y . A z 1971. év i I. törvény 
és végrehaj tás i rendelkezései . U j á tdo lg . é s 
bőv. k iad . L e z á r v a : 1973. d e c e m b e r 31. 
ö s s z e á l l . Fonyó Gyula . [Act o n the counci l s . 
The Ac t N o . I o f 1971 a n d its enact ing 
rules. N e w rev . and enlarged ed . C losed : 
31 D e c e m b e r , 1973. Compi l . b y Fonyó Gyula . 
Закон о с о в е т а х . Закон № I о т 1971 г. и 
инструкции п о п р и м е н е н и ю з а к о н а . Н о в о е 
доп . и п е р е р а б . изд . Д о 31 д е к а б р я 1973 г. 
Сост . Фоньо Д ю л а . ] Bp. K ö z g a z d a s á g i és 
Jogi K i a d ó , 1974 . 389 p. 
Articles — Статьи 
Act I o f 1971 o n the c o u n c i l s . [Text.] 
[3IKOH о с о в е т а х № I о т 1971 г. Текст.] 
H L R . 2 / 1 9 7 2 . [1974 . ] 4 7 - 6 8 . 
ÁDÁM A [ n t a l ] : The legal s t a t u s a n d princip-
al func t ions o f the Counci l o f Ministers as 
def ined by t h e a m e n d e d C o n s t i t u t i o n o f the 
Hungarian P e o p l e ' s Republ ic . [ С о в е т ми-
нистров п о и з м е н е н н о й К о н с т и т у ц и и Вен-
герской Н а р о д н о й Р е с п у б л и к и . ] AJurid. 
1 - 2 / 1 9 7 4 . 2 4 3 - 2 4 8 . 
ÁDÁM A n t a l : A l k o t m á n y o s s á g é s a lkot-
m á n y v é d e l e m a Magyar N é p k ö z t á r s a s á g b a n . 
[Cons t i tu t iona l i sm and protec t ion o f the C o n -
stitution in t h e Hungarian P e o p l e ' s Republ ic . 
К о н с т и т у ц и о н н о с т ь и о х р а н а к о н с т и т у ц и и 
в В е н г е р с к о й Н а р о д н о й Р е с п у б л и к е . ] JK. 
7/1974. 3 3 4 - 3 4 1 . 
BESNYŐ K á r o l y : A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g 
Elnöki T a n á c s á n a k negyed é v s z á z a d a . [25 
years o f t h e Pres idium o f t h e Hungarian 
People 's R e p u b l i c . Четверть с т о л е т и я П р е -
зидиума В е н г е р с к о й Н а р о д н о й Р е с п у б л и к и . ] 
JK. 12 /1974. 6 7 3 - 6 7 7 . 
B e s z á m o l ó a tanácstörvény (1971 . évi I. 
tv.) végrehaj tásáró l . Papp L a j o s beszámoló ja , 
stb. [Survey o n the e x e c u t i o n o f the Ac t 
on the c o u n c i l s . L. Papp's r epor t etc . Отчёт 
о б и с п о л н е н и и закона о с о в е т а х ( № 1 о т 
1971 г.) Д о к л а д т о в а р и щ а Л а й о ш а Пипп 
и.т.д. ] Á I . 1 1 / 1 9 7 4 . 9 6 1 - 9 7 0 . 
BIHARI O t t ó : Belső e l lentétek é s kiegyenlí-
tések a s z o c i a l i s t a á l lamszervezetben. [Internal 
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c o n f l i c t s a n d their s e t t l ement in the soc ia l i s t 
s ta te o r g a n i z a t i o n . В н у т р е н н и е п р о т и в о -
речия и п р и м и р е н и я в с о ц и а л и с т и ч е с к о й 
о р г а н и з а ц и и г о с у д а р с т в а . ] GazdJogtud . 1 — 2/ 
1974. 2 7 - 3 8 . 
BUDZSÁKLIA M á t y á s : N e m z e t i s é g i e g y e n -
j o g ú s á g é s j o g o k a M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g b a n . 
[Equal i ty o f s tatus a n d r ights o f nat ional i t i es 
in t h e H u n g a r i a n P e o p l e ' s Republ ic . Н а ц и о -
н а л ь н ы е р а в н о п р а в и е и права. ] Á I . 9 / 1 9 7 4 . 
7 8 5 - 8 0 1 . 
CSIZMADIA A n d o r : L e s déclarat ions d e s 
dro i t s d e l ' h o m m e et leur p l a c e dans l 'h is to ire 
de la C o n s t i t u t i o n h o n g r o i s e . [Dec lara t ions 
o f h u m a n rights and their p l a c e in the h i s t o r y 
o f the H u n g a r i a n C o n s t i t u t i o n . Д е к л а р а ц и я 
п р а в человека и их м е с т о в истории в е н -
г е р с к о й конституции. ] = C o m p a r i s o n o f l a w 
1 1 - 3 2 . 
CSIZMADIA A n d o r : A z ember i j o g o k d e k l a -
rációi é s he lyük a m a g y a r a l k o t m á n y tör téne té -
ben. [ D e c l a r a t i o n s o f h u m a n rights a n d the ir 
p lace in the history o f t h e Hungarian c o n s t i -
tu t ion . Д е к л а р а ц и я п р а в человека и и х 
м е с т о в и с т о р и и в е н г е р с к о й к о н с т и т у -
ции.] J K . 10/1974. 5 5 0 - 5 5 9 . 
KOVÁCS Is tván: N e g y e d s z á z a d a n é p i 
d e m o k r a t i k u s a l k o t m á n y f e j l ő d é s útján ( 1 9 4 9 — 
1974) . [25 years o n the w a y o f deve lopment o f 
the p e o p l e ' s d e m o c r a t i c const i tut ion , 1949— 
1974. Ч е т в е р т ь века п о пути р а з в и т и я 
н а р о д н о - д е м о к р а т и ч е с к о й конституции. ] Á I . 
1 /1974 . 3 — 3 9 . — Rés . f r a n ç . ; Русск. с о д е р ж . 
L a lo i N o . I de l 'an 1971 sur les c o n s e i l s . 
[Texte . ] [Act N o . I. o f 1971 o n the c o u n c i l s . 
Text . З а к о н о с о в е т а х № 1 о т 1971 г. Т е к с т . ] 
R D H . 2 / 1 9 7 2 . [1974.] 4 9 - 7 3 . 
NÁDOR G y ö r g y : I f júság i törvény a g y a k o r -
la tban . [The Ac t o n the y o u t h in prac t i ce . 
Закон о м о л о д ё ж е в практике. Á L 7 / 1 9 7 4 . 
6 7 3 - 6 8 1 . 
RUSZOLY József : A l k o t m á n y j o g i r e f o r m -
t ö r e k v é s e k az e l ső n e m z e t g y ű l é s idején. [ R e -
f o r m e n d e a v o u r s o f cons t i tu t iona l law at t h e 
t ime o f the f irst N a t i o n a l Assembly . С т р е м -
ления к к о н с т и т у ц и о н н о - п р а в о й р е ф о р м е в 
п с р у о д с первого Н а ц и о н а л ь н о г о С о б р а н и я . ] 
S z e g e d , Szegedi ny. 1974. 1974. 71 p. / A c t a 
Un ivers i ta t i s Szeged iens i s . Acta juridica et 
po l i t i ca . T o m u s 21. F a s c . 5 . / 
SzENTPÉTERi I [ s t v á n ] : D e m o c r a c y a n d 
c o m p e t e n c y . [ Д е м о к р а т и я и знание д е л а . ] 
Ajurid. 1 - 2 / 1 9 7 4 . 5 9 - 8 2 . — Р у с с к , содерж.: 
D t . Z u s a m m e n f a s s u n g . 
VARGA J ó z s e f : U n e n o u v e l l e loi sur les 
conse i l s d a n s la Républ ique P o p u l a i r e Hon-
groise. [A n e w act o n counc i l s in the Hunga-
rian People ' Republ ic . [ Н о в ы й закон о со-
ветах о Венгерской Н а р о д н о й Республике . ] 
R D H . 2 /1972 . [ 1 9 7 4 . ] 5 - 4 5 . 
VARGA J ó z s e f : A new c o u n c i l act in the 
H u n g a r i a n P e o p l e ' s Republ ic . [ Н о в ы й закон 
о советах в Венгерской Н а р о д н о й Респуб-
лике.] H L R . 2 / 1 9 7 2 . [1974.] 5 - 4 3 . 
[VARGA J ó z s e f ] В А Р Г А И о ж е ф : Новый 
закон о с о в е т а х в В е н г е р с к о й Н а р о д н о й 
Республике . [ A new act o n c o u n c i l s in the 
Hungar ian P e o p l e ' s Republ ic . ] O V P r . 2/1972. 
[1974.] 5 - 4 5 . 
Закон о с о в е т а х № 1 о т 1971 г. [Текст.] 
[Act N o . 1 o f 1971 o n the c o u n c i l s . Text.] 
OVPr . 2 / 1 9 7 2 . [1974.] 4 9 - 1 0 0 . 
Book reviews — Рецензии 
BAJÁKI V e r o n i k a : M a g y a r á l lampolgárság 
— ket tős á l lampolgárság . [ H u n g a r i a n national-
ity and d o u b l e nationality. В е н г е р с к о е граж-
д а н с т в о — д в о й н о е г р а ж д а н с т в о . ] Bp. 
K ö z g a z d a s á g i é s Jogi K i a d ó , 1973. 315 p. 
By Mónus L a j o s — Рец. Монуш Л а й о ш . 
Á L 8 /1974 . 7 5 4 - 7 5 9 . 
KOLOSSVÁRY I[s tván): D i e Rechtss te l lung 
den A u s l ä n d e r in Ungarn . [ L e g a l status o f 
foreigners in Hungary . П р а в о в о е п о л о ж е н и е 
и н о с т р а н ц е в в Венгрии. ] Baden-Baden , 
N o m o s Ver l . 1974. 119 p. B y Gyertyánffy 
P[éter] — Р е ц . Дьертянфи Щ е т е р ] . AJurid. 
1 - 2 / 1 9 7 4 . 2 3 8 - 2 4 1 . 
Ш Е В Ц О В , В. С . : К П С С и г о с у д а р с т в о 
в р а з в и т о м с о ц и а л и с т и ч е с к о м о б щ е с т в е . 
[ C o m m u n i s t Party of U S S R a n d the state in 
the d e v e l o p p e d socialist s o c i e t y . ] Москва, 
П о л и т и з д а т , 1974. 142 с т р . B y Árvay Ár-
pád - Р е ц . Арваи А р п а д . Á l . 10/1974 
9 4 7 - 9 5 0 . 
T ö r v é n y a z i f júságról . F i a t a l o k és a jog-
alkotás . S z e r k . Gombár Józse f . З а к о н о м о л о -
д е ж к и . М о л о д ё ж и п р а в о т в о р ч е с т в о . Р е д . 
Гомбар И о ж е ф . ] Bp. I f júsági L a p k i a d ó , 1973. 
2 6 9 p. By Csikós József — Р е ц . Чикош И о ж е ф . 
JK. 9 /1974 . 5 2 0 - 522. 
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III . Administrative L a w — Административное 
право 
Books — Книги 
A z á l lamigazgatás i eljárás á l t a l á n o s szabá-
lyai. Lezárva: 1973. s zeptember 30. ö s s z e á l l . 
Fonyó Gyula . [Genera l rules o f admini s trat ive 
procedure . C l o s e d : 3 0 S e p t e m b e r , 1973. 
C o m p i l . Fonyó G y u l a . О б щ и е н о р м ы ад-
м и н и с т р а т и в н о г о п р о ц е с с а . Д о : 3 0 сен-
т я б р я 1973 г. С о с т . Фоньо Д ю л а . ] Bp. 
K ö z g a z d a s á g i é s J o g i K i a d ó , 1974. 4 0 4 p. 
[ /Kis j o g s z a b á l y g y ű j t e m é n y e k . / ] 
ÉBER K á l m á n — K I S S Elemér: A garázs-
ép í tés és - fenntartás j o g i szabályai . Lezárva: 
1974. máj. 31. [ R u l e s f o r bui lding a n d main-
t enance o f garages . C l o s e d 31 M a y , 1974. 
П р а в о в ы е н о р м ы с т р о й к и и э к с п л у а т а ц и и 
г а р а ж е й . Д о : 3 1 - о г о м а я 1974 г.] B p . Köz-
gazdaság i és Jogi K i a d ó , 1974. 4 3 6 p. 
IVÁNCSICS I m r e - SZELESTEY G y ö r g y — N A G Y 
Á r p á d : Kiegész í tés a M a g y a r á l lamigazgatás i 
j o g Ál ta lános rész egye temi t a n k ö n y v é h e z . 
[Supplement to t h e university t e x t - b o o k of 
H u n g a r i a n admin i s t ra t ive law. G e n e r a l part. 
Д о п о л н е н и е к у ч е б н и к у В е н г е р с к о е ад-
м и н и с т р а т и в н о е п р а в о в о . О б щ а я часть.] 
Bp. T a n k ö n y v k i a d ó , 1974. 133 p. 
Articles — Статьи 
ARANY I s tván: Ú j s z e r ű k ö v e t e l m é n y e k a 
tanácsi hatósági m u n k á b a n . [ R e q u i r e m e n t s 
o f latest type in the work o f the c o u n c i l s 
wi th of f ic ia l character . Н о в ы е т р е б о в а н и я в 
в е д о м с т в е н н о й р а б о т е советов . ] Á I . 8 / 1 9 7 4 
7 3 5 - 7 4 5 . 
ÁDÁM Anta l : A munkahe ly i d e m o k r á c i a 
je l l emzői és k ö v e t e l m é n y e i a k ö z h i v a t a l o k b a n . 
[Characterist ics a n d requirements o f the 
d e m o c r a c y in the w o r k i n g place as inves t igated 
in o f f i ce s . Х а р а к т е р н ы е черты и т р е б о в а н и я 
м е с т н о й д е м о к р а т и и в публичных учреж-
дениях . ] ÁI. 6 /1974 . 4 9 0 - 5 0 1 . 
BAUER M i k l ó s : A vál lalatok Kockáza t -
vál lalása és a vá l l a la tok gazdasági irányí tása . 
[ A s s u m p t i o n o f risk by e c o n o m i c m a n a g e -
ment o f enterprises . П р и н я т и е риска и х о з -
я й с т в е н н о е у п р а в л е н и е п р е д п р и я т и я м и . ] = 
Vállalat irányítás . 1. 7 — 5 1 . 
BENE Lász ló: A veze té s és a v e z e t é s e l m é l e t 
érte lmezése . [ Interpretat ion of m a n a g e m e n t 
a n d management t h e o r y . Т о л ь к о в а н и е р у к о -
в о д с т в а и т е о р и и р у к о в о д с т в а . ] Á I . 8 / 1 9 7 4 . 
7 1 3 - 7 2 7 . 
BIHARI Ottó: La rég iona l i sa t ion en m a t i è r e 
é c o n o m i q u e . [Reg iona l i za t ion in the f i e l d o f 
e c o n o m i c s . Р е г и о н а л и з а ц и я в о б л а с т и э к о -
н о м и к и . ] = C o m p a r i s o n o f law. 201 — 2 1 4 . 
BÍRÓ Sándor: A vá l la la t i vezetők f e l e l ő s -
s é g e é s anyagi érdeke l t sége a gazdaság irány í -
tássa l s z e m b e n . [Respons ib i l i ty and m a t e r i a l 
interest o f enterprise m a n a g e r s and the e c o n o -
m i c m a n a g e m e n t . О т в е т с т в е н н о с т ь р у к о в о -
д и т е л е й предприятий и их м а т е р и а л ь н а я 
з а и н т е р е с о в а н н о с т ь и управление х о з я й с т -
в о м . ] = Vál la lat irányítás . 1. 5 3 - 8 5 . 
BÍRÓ Sándor : A z á l l a m i vállalat f e l ü g y e l e t e 
és a vá l la la t i vezetők f e lmentésének f ő b b j o g i 
kérdése i . [Main legal p r o b l e m s of the s u p e r -
v i s i o n o f state enterprises and the d i s c h a r g e 
o f e n t e r p r i s e managers . Н а д з о р н а д г о с у -
д а р с т в е н н ы м п р е д п р и я т и е м и главные п р а -
в о в ы е в о п р о с ы о с в о б о ж д е н и я р у к о в о д и -
т е л е й предприятий . ] Á I . 9 /1974 . 8 2 5 - 8 3 4 . 
BOGYAY M [ária]: S y s t e m of legal s a n c t i o n s 
o f e n v i r o n m e n t a l preservat ion . [ С и с т е м а 
ю р и д и ч е с к и х санкций о х р а н ы о к р у ж а ю щ е й 
с р е д ы . ] AJurid. 1 - 2 / 1 9 7 4 . 2 5 9 - 266. 
BOYTHA G y ö r g y n é : A vállalati á r p o l i t i k a 
b e f o l y á s o l á s á n a k jogi e s z k ö z e i . [Legal m e a n s 
of i n f l u e n c e on the pr ise po l icy of the e n t e r -
prises . Ю р и д и ч е с к и е с р е д с т в а влияния н а 
ц е н о в а я политика п р е д п р и я т и й . ] = V á l l a l a t -
i rány í tás . 8 7 - 1 3 2 . 
BUDA G á b o r : A t a n á c s i bérrendezés e l v e i . 
[Pr inc ip le s o f the c o r r e c t i o n of wages in t h e 
c o u n c i l s . П р и н ц и п ы у р е г у л и р о в а н и я з а р -
п л а т ы в советах . ] ÁI . 6 / 1 9 7 4 . 4 8 1 - 4 8 9 . 
CASTIGLIONE Endre: V á r o s i tanácsok v é g r e -
hajtó b izot t sága i t e v é k e n y s é g e . [Activity o f 
the e x e c u t i v e commit tees o f the town c o u n c i l s . 
Д е я т е л ь н о с т ь и с п о л к о м о в городских с о -
ветов . ] Á I . 6 /1974. 5 2 9 - 5 3 9 . 
CSIBA Tibor: A h a t ó s á g i t e v é k e n y s é g 
e l l e n ő r z é s é n e k módszere . [ M e t h o d of s u p e r -
v i s ion o f the activity o f authorit ies . М е т о д 
к о н т р о л я в е д о м с т в е н н о й деятельности . ] Á I . 
1 2 / 1 9 7 4 . 1 1 1 2 - 1 1 2 4 . 
CSIZMADIA Andor: K ö z i g a z g a t á s i r e f o r m -
kísér le tek a század elején. [ R e f o r m e n d e a v o u r s 
in p u b l i c adminis trat ion a t the beginning o f 
the 2 0 t h century. О п ы т ы р е ф о р м ы г о с у -
д а р с т в е н н о г о управления в начале 2 0 - о г о 
века.] Á 1.8/1974. 7 0 1 - 7 1 2 . 
FÓRJÁN G y u l a : A t a n á c s o k g a z d a s á g p o l i -
tikai i r á n y í t ó szerepének érvényesülése. [ D i -
recting r o l e o f the counc i l s in economic p o l i c y . 
Э к о н о м и к о - п о л и т и ч е с к а я руководящая р о л ь 
с о в е т о в . ] = Vál lalat irányítás . 1. 1 3 3 - 1 8 2 . 
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FÜRCHT P á l : A tanács é s a végrehajtó 
bizottság k a p c s o l a t á r ó l . [On t h e connect ion 
between the c o u n c i l s and the e x e c u t i v e c o m -
mitteees. О с в я з и совета с и с п о л к о м о м . ] Á l . 
12/1974. 1 1 2 5 - 1 1 3 4 . 
HALÁSZ J ó z s e f : A szocial ista köz igazgatás 
fejlődése és ö s s z e h a s o n l í t ó v i z sgá la tának meto-
dológia i p r o b l é m á i . [ D e v e l o p m e n t of the 
socialist pub l i c adminis trat ion a n d m e t h o d o l o -
gical p r o b l e m s o f its c o m p a r a t i v e examina-
tion. Р а з в и т и е с о ц и а л и с т и ч е с к о г о госу-
д а р с т в е н н о г о управления и м е т о д о л о г и -
ческие п р о б л е м ы е г о с р а в н и т е л ь н о г о изу-
чения.] ÁJ. 1 / 1 9 7 4 . 4 0 - 6 1 . - Rés . franc.; 
Русск. с о д е р ж . 
HEGEDŰS I s t v á n : A környeze tvéde lmi jogi 
szabá lyozás h a t á s a a vállalati önál lóságra. 
[Inf luence o f t h e legal regulat ion o f environ-
mental p r o b l e m s to the i n d e p e n d e n c e of the 
enterprises. В л и я н и е п р а в о в о й регуляции 
о к р у ж а ю щ е й с р е д ы на с а м о с т о я т е л ь н о с т ь 
предприятий. ] = Vál la lat irányítás 1. 193— 
224. 
H u n g a r i a n nat ional report t o the 16th 
International Congress o f Adminis trat ive 
Sciences, M e x i c o , 1974. S u b j e c t 1. T h e 
administrat ive aspec t s of r ég iona l i sa t ion within 
the state. P u b l . by the H u n g a r i a n Nat ional 
Sect ion o f t h e International Institute o f 
Admin i s t ra t ive Sciences . [Венгерский д о к л а д 
к 16-ому М е ж д у н а р о д н о м у конгрессу п о 
а д м и н и с т р а т и в н ы м наукам, М е к с и к о 1974 
г. 1. А д м и н и с т р а т и в н ы е а с п е к т ы регионали-
зация в г о с у д а р с т в е . Bp. [ E L T E Soksz . ] 
1974. 89 p. 
IVÁNCSICS I m r e : A k o m m u n á l i s szolgál tató-
vállalatok h e l y z e t e és i rány í tásuk néhány 
sajátossága. [S ta te o f public u t i l i ty services and 
s o m e spec ia l i t i e s o f their g u i d a n c e . П о л о ж е н и е 
п р е д п р и я т и й к о м м у н а л ь н ы х у с л у г и не-
которые с в о й с т в а у п р а в л е н и я ими.] ÁI . 
7/1974. 619 - 6 2 9 . 
KILÉNYI G é z a : A környeze tvéde lmi szer-
vezetről é s j o g r ó l de lege f e r e n d a . [On the 
law and o r g a n i z a t i o n of the p r o t e c t i o n o f en-
v ironment , d e l ege ferenda. О б о р г а н и з а ц и и 
и праве о х р а н ы о к р у ж а ю щ е й среды de 
lege f erenda . ] J K . 8/1974. 4 3 1 - 4 3 8 . 
KILÉNYI G é z a : A k ö r n y e z e t v é d e l e m á t fogó 
jogi s z a b á l y o z á s á n a k a lapkérdése i . [Basic 
problems o f a comprehens ive regu la t ion of the 
protect ion o f env ironment . О с н о в н ы е воп-
росы в с е с т о р о н н е г о п р а в о в о г о урегули-
рования о х р а н ы о к р у ж а ю щ е й среды.] JK. 
7/1974. 3 5 2 - 3 5 8 . 
KILÉNYI G é z a : A mege lőzés e l v é n e k érvé -
n y e s ü l é s e a környeze tvéde lmi j o g b a n . [Pre-
d o m i n a n c e o f the pr inc ip le of p r e v e n t i o n in 
t h e env ironmenta l l a w . О с у щ е с т в л е н и е п р и н -
ц и п а п р е д у п р е ж д е н и я в праве о х р а н ы 
о к р у ж а ю щ е й с р е д ы . ] Á I . 8/1974. 6 8 2 — 6 9 2 . 
KOVÁTS Lász ló—VÁGÓ Lász ló : H a t ó s á g i 
i n f o r m á c i ó s rendszer. [ Information s y s t e m for 
t h e authorities. В е д о м с т в е н н а я с и с т е м а ин-
ф о р м а ц и я 1 ÁI. 1 0 / 1 9 7 4 . 8 7 5 - 8 8 7 . 
MAJOR Lajos: A szövetkezetek á l l a m i tör-
vényesség i f e lügye le tének gyakor lása . [Exer-
c i s i n g of the state superv i s ion over t h e ru le of 
l a w in the c o - o p e r a t i v e s . Практика г о с у д а р -
с т в е н н о г о н а д з о р а з а з а к о н н о с т ь ю в к о о п е -
р а т и в а х . ] ÁI. 6 / 1 9 7 4 . 5 1 1 - 5 2 0 . 
MARTONYI J á n o s : B e s z á m o l ó a m e x i k ó i 
N e m z e t k ö z i K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i K o n g -
resszusról . 1974. j ú l i u s 2 1 - 2 7 . [ R e p o r t o n the 
Internat ional C o n g r e s s on A d m i n i s t r a t i v e 
S c i e n c e s , held in M e x i c o City, 21 — 2 7 July, 
1 9 7 4 . Отчет о М е ж д у н а р о д н о м к о н г р е с с е 
п о науке а д м и н и с т р а ц и и . М е к с и к о , 21 — 27 
и ю л я 1974 г.] Á I . 12 /1974 . 1 1 5 9 - 1 1 6 2 . 
MÁTHÉ G [ á b o r ] : Recherches sur l 'h is to ire 
d e l 'administration publ ique. [S tud ies o n the 
h i s t o r y of publ ic adminis trat ion . И с с л е д о -
в а н и я по и с т о р и и г о с у д а р с т в е н н о г о управ-
л е н и я . ] AJurid. 1 - 2 / 1 9 7 4 . 2 7 5 - 2 8 0 . 
MOLNÁR Ferenc : Szocial ista k ö z m ű v e l ő d é s . 
[Soc ia l i s t public e d u c a t i o n . А к т у а л ь н ы е во-
п р о с ы н а р о д н о г о п р о с в е щ е н и я . ] Á I . 6 /1974 . 
5 0 2 - 5 1 0 . 
MÓNUS Lajos : A z á l lamigazgatás i j og 
kod i f ikác ió jának tapasztalatai . [ E x p e r i e n c e s 
o f the c o d i f i c a t i o n of a d m i n i s t r a t i v e law. 
О п ы т ы по к о д и ф и к а ц и и а д м и н и с т р а т и в н о г о 
п р а в а . ] ÁI. .9/1974. 7 6 9 - 7 8 4 . 
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Nizsalovszky E n d r e — Р е ц . Нижаловски 
Э н д р е . J K . 9 / 1 9 7 4 . 5 2 2 - 529 . 
V . Civil L a w — Гражданское право 
Books — Книги 
BACZONYI Zo l tán—ISÉPY I s t v á n — U H L Y A-
RIK G y ö r g y : Árufuvarozás i j o g . 2. kiad. [Law 
o f the carr iage o f g o o d s . 2 n d ed. Г р у э о -
т р а н с п о р т н о е право . 2 - о е и з д . ] Bp. K ö z -
gazdasági é s J o g i Kiadó, 1974. 8 9 0 p. 
FICZERE L a j o s : The soc ia l i s t state enter-
prise. [A szoc ia l i s ta állami vál la lat . Transi. 1. 
Móra. С о ц и а л и с т и ч е с к о е г о с у д а р с т в е н н о е 
п р е д п р и я т и е . П е р . И . Мора.] Bp. A k a d é m i a i 
Kiadó, 1974. 160 p. /Inst i tute for Legal and 
Adminis trat ive Sc iences o f the H u n g a r i a n 
A c a d e m y o f Sc iences . / [Bibliogr. 1 5 6 — 1 6 0 p.] 
Iparjogvédelmi kéz ikönyv . Szerk . Tasnádi 
Emil . [ H a n d b o o k o n the protec t ion o f indust-
rial property. Ed . Tasnádi Emil . С п р а в о ч н и к 
о праве п р о м ы ш л е н н о й с о б с т в е н н о с т и . 
Р е д . Ташнади Э м и л . ] Bp. K ö z g a z d a s á g i és 
Jog i Kiadó, 1974. 8 3 0 p. / A z O r s z á g o s Talá l -
mányi Hivatal k i a d v á n y a . / 
A kisajátításra v o n a t k o z ó j o g s z a b á l y o k , 
ö s s z e á l l , és j e g y z . K a m p i s G y ö r g y . Lezárva: 
1973. dec. 31. [Legal rules o n e x p r o p r i a t i o n , 
c o m p i l . and c o m m e n t e d by Kampis G y ö r g y . 
C l o s e d : D e c e m b e r 31, 1973. П р а в о в ы е н о р м ы 
п о экспроприации. С о с т . Кампиш Д е р д ь . 
Д о 31-ого д е к а б р я 1973 г.] Bp. K ö z g a z d a s á g i 
é s Jogi Kiadó , 1974. 201 p. [ /Kis j o g s z a b á l y -
gyűj temények/ . ] 
Articles — Статьи 
BAUER M i k l ó s : N é h á n y e lhatárolás i kérdés 
a megbízási j o g v i s z o n y köréből . [ P r o b l e m s o f 
del imitat ion c o n c e r n i n g the legal re la t ionsh ip 
o f agency. Н е к о т о р ы е в о п р о с ы о т г р а н и ч е -
ния из с ф е р ы п р а в о о т н о ш е н и я п о п о р у -
чению. ] JK. 12 /1974 . 7 0 7 - 7 1 7 . 
EÖRSI G y u l a : A jog fe j lődés útjai a polgári 
j o g b a n . [Ways o f legal d e v e l o p m e n t in civil 
l aw. П у т и п р а в о в о г о развития в г р а ж д а н -
с к о м праве.] G a z d J o g t u d . 1—2/1974 . 1 3 — 2 6 . 
ÉBER K á l m á n : Ál lami t á m o g a t á s s a l léte-
sített lakások e l idegení tésének s z a b á l y o z á s a . 
[Regulat ion o f the a l i enat ion o f f la t s bui l t with 
s tate subs id izat ion . Р е г у л и р о в а н и е п р о д а ж и 
квартир, п о с т р о е н н ы х с г о с у д а р с т в е н н о й 
п о м о щ ь ю . ] ÁI . 9 / 1 9 7 4 . 8 1 3 - 8 2 4 . 
HARMATHY A t t i l a : Contractual s t ipu la t ions 
exc lud ing and l imi t ing liability. [ Д о г о в о р н ы е 
условия , и с к л ю ч а ю щ и е и о г р а н и ч и в а ю щ и е 
о т в е т с т в е н н о с т ь . ] == C o m p a r i s o n o f law. 
5 9 - 7 2 . 
KEMENES Béla : A f o g y a s z t ó é r d e k v é d e l m é -
nek egyes polgári jog i kérdései h ibás teljesítés 
ese tén . [Problems o f civil law c o n c e r n i n g 
customers ' protec t ion in the case o f de fec t ive 
performance . Н е к о т о р ы е г р а ж д а н с к о - п р а в о -
вые вопросы о х р а н ы п о т р е б и т е л я в случае 
нарушения качественных т р е б о в а н и й . ] J K . 
11 /1974. 6 1 4 - 6 2 0 . 
LÁBADY T a m á s : A kö te l em zárt s truktúrá-
j á n a k fe lbomlása a termékfe le lősség j o g á b a n . 
[Di s so lu t ion o f the c lo sed ob l iga t ion structure 
in the liability for products . Р а з л о ж е н и е за -
к р ы т о й структуры о б я з а т е л ь с т в а в п р а в о -
i s -
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в о м у р е г у л и р о в а н и и о т в е т с т в е н н о с т и за 
п р о д у к т ы . ] JK. 12 /1974 . 7 0 0 - 7 0 7 . 
LONTAI Endre: A z iparjogvéde lem időszerű 
kérdései . N e m z e t k ö z i konferencia , Budapest , 
1973 . szeptember 2 4 - 2 8 . [Topical p r o b l e m s 
o f the protec t ion o f industrial property . 
Internat ional c o n f e r e n c e , Budapes t , 2 4 - 2 8 
S e p t e m b e r 1973. А к т у а л ь н ы е в о п р о с о х -
р а н ы п р о м ы ш л е н н о г о права. М е ж д у н а р о д -
наяконференция , Б у д а п е ш т , 2 4 — 2 8 сент-
я б р я 1973 г.] AJ . 1 /1974 . 1 3 2 - 1 3 7 . 
PÓLAY Elemér: Kísérlet a m a g y a r örök lés i 
j o g öná l ló kod i f ikác ió jára а X I X . s z á z a d végén . 
[At t empt at an i n d e p e n d e n t c o d i f i c a t i o n o f the 
Hungar ian law o f succes s ion at the e n d o f the 
19th century. П о п ы т к и на с а м о с т о я т е л ь н у ю 
к о д и ф и к а ц и ю в е н г е р с к о г о права о н а с л е д о -
вания в конце 1 9 - о г о века.] Szeged , Szeged i ny. 
1974. 51 p. / A c t a Univers i ta t i s S z e g e d i e n s i s 
d e Atti la Józse f n o m i n a t a e . A c t a jur id ica 
e t polit ica. T o m u s 21. Fasc . 4 . / — D t . Z u s a m -
menfas sung . 
SÁRÁNDI Imre : A gazdaság é s a j o g fej lő-
d é s ü n k jelenlegi s z a k a s z á b a n . [ E c o n o m y a n d 
l a w in the present s tage o f o u r d e v e l o p m e n t . 
Х о з я й с т в о и п р а в о в н а с т о я щ и й п е р и о д 
развития В е н г р и и . ] JK. 10 /1974. 541 — 547. 
SÁRKÖZY T a m á s : A d a l é k o k A g a z d á l k o d á s -
irányítási tu la jdonjog a lka lmazás i l e h e t ő s é g é -
h e z . [Contr ibut ions t o the poss ib i l i t i es o f 
appl icat ion o f the " e c o n o m i c m a n a g e m e n t 
o w n e r s h i p " М а т е р и а л ы к в о з м о ж н о с т я м 
п р и м е н е н и я п р а в а с о б с т в е н н о с т и п о управ-
л е н и ю х о з я й с т в о м . ] JK. 12 /1974. 6 8 8 — 699. 
SÓLYOM L [ á s z l ó ] : Split in the d e v e l o p m e n t 
o f the pos i t ions o f tort feasor and injured party. 
[ С т а в ш е е с а м о с т о я т е л ь н ы м р а з в и т и е п о -
з и ц и и лица, п р и ч и н и в ш е г о в р е д и п о т е р п е в -
ш е г о . ] AJurid. 1 - 2 / 1 9 7 4 . 1 9 5 - 2 1 9 . - D t . 
Z u s a m m e n f a s s u n g ; Русск . с о д е р ж . 
VÉKÁS Lajos : A gazdaság irány í tás é s a j o g . 
[ E c o n o m i c m a n a g e m e n t a n d the l a w . У п р а в -
л е н и е х о з я й с т в о м и п р а в о . ] T S Z . 7 / 1 9 7 4 . 21 — 
29 . 
Book reviews — Рецензии 
LONTAI E n d r e : A kutatási s z e r z ő d é s e k . 
[Research c o n t r a c t s . И с с л е д о в а т е л ь с к и е д о -
г о в о р ы . ] Bp. A k a d é m i a i K i a d ó , 1972 . 2 3 0 p. 
B y Asztalos L á s z l ó — Рец . Асталош Л а с л о . 
AJurid. 1 - 2 / 1 9 7 4 . 2 3 4 - 2 3 8 . 
SÁRKÖZY T a m á s : Indirekt gazdaság irány í -
tás — vállalati árutermelés é s a t u l a j d o n j o g . 
[Indirect e c o n o m i c m a n a g e m e n t , c o m m o d i t y 
p r o d u c t i o n o f enterprises a n d o w n e r s h i p . 
Н е п р я м о е у п р а в л е н и е х о з я й с т в о м — т о в а р -
н о е п р о и з в о д с т в о и п р а в о с о б с т в е н н о с т и . ] 
Bp. A k a d é m i a i K i a d ó , 1973. 339 p. By Vékás 
Lajos - Рец . Векаш Л а й о ш . JK. 8 /1974 . 
4 5 7 - 4 6 3 . 
A s zerző i j o g k é z i k ö n y v e . Szerk. Benárd 
Auré l — Timár István. [ M a n u a l of the c o -
pyright . E d . Benárd Auré l — Timár I s tván. 
С п р а в о ч н и к а в т о р с к о г о права . Ред . Бенард 
А у р е л — Тимар И ш т в а н . ] B p . K ö z g a z d a s á g i 
és Jog i K i a d ó , 1973. 8 1 0 p. By Gáspárdy 
L á s z l ó — Рец . Гашпарди Л а с л о . M T u d . 8 — 9 / 
1974. 5 2 2 - 5 2 4 . 
V I . Labour L a w — Трудовое право 
Books — Книги 
M u n k a v é d e l m i j o g s z a b á l y o k gyűj teménye . 
2. j a v . k iad . Lezárva: 1974 . ápril is 30. S z e r k . 
Szőke T i b o r . [Co l l ec t ion o f legal rules o n t h e 
p r o t e c t i o n o f labour . 2 n d rev. ed. C l o s e d : 
30 A p r i l 1974. Ed. Szőke T i b o r . С б о р н и к 
п р а в о в ы х н о р м о б о х р а н е т р у д а . 2 -ое п е р е -
р а б . и з д . Д о 3 0 - о г о а п р е л я 1974 г. Р е д . 
Сэке Т и б о р . ] Bp. Táncs i c s K i a d ó , 1974. 3 1 7 p. 
TRÓCSÁNYI Lász ló : L e dro i t de p r o c é d u r e 
en mat ière de conf l i t s d u travai l dans les p a y s 
soc ia l i s te s européens . [ L a w o f procedure o f 
l abour c o n f l i c t s in the E u r o p e a n soc ia l i s t 
c o u n t r i e s . П р о ц е с с у а л ь н о е п р а в о т р у д о в ы х 
с п о р о в в е в р о п е й с к и х с о ц и а л и с т и ч е с к и х 
с т р а н а х . ] Bp. A k a d é m i a i K i a d ó , 1974. 147 p . 
/ Inst i tut d e Sc iences P o l i t i q u e s et Jur id iques 
de l ' A c a d é m i e des S c i e n c e s d e H o n g r i e . / 
Articles — Статьи 
NAGY L á s z l ó : E m p l o y m e n t o f a l i e n s in 
H u n g a r y . [ П р и м е н е н и е и н о с т р а н ц е в на 
с л у ж б у в Венгрии. ] = C o m p a r i s o n o f l a w . 
1 8 5 - 1 9 9 . 
TRÓCSÁNYI Lász ló : A m u n k a k ö r é s a 
m u n k a h e l y s z a b á l y o z á s a a kü l fö ld i s zoc ia l i s ta 
j o g o k b a n . [Regu la t ion o f the sphere a n d 
p lace o f w o r k in the l a w o f socia l i s t c o u n t r i e s . 
Р е г у л и р о в а н и е м е с т а р а б о т ы и д о л ж н о с т и 
в п р а в е з а р у б е ж н ы х с о ц и а л и с т и ч е с к и х 
с т р а н . ] ÁJ . 1 /1974. 1 2 1 - 1 2 6 . 
WELTNER A n d o r : Part ic ipat ion of w o r k e r s 
in the m a n a g e m e n t o f enterprises . [ У ч а с т и е 
т р у д я щ и х с я в у п р а в л е н и и п р е д п р и я т и е м . ] 
= C o m p a r i s o n of law. 1 6 9 — 1 8 4 . 
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VII . Fami ly L a w — Семейное право 
Articles — Статьи 
LÁSZLÓ J ó z s e f : Családjogi t ö r v é n y m ó d o s í -
tásának végrehaj tá sa a g y á m h a t ó s á g i m u n k á -
b a n . [Execut ion o f the m o d i f i c a t i o n o f the 
F a m i l y act in t h e w o r k o f g u a r d i a n s h i p autho-
rit ies . И с п о л н е н и е и з м е н е н и й в с е м е й н о м 
к о д е к с е в р а б о т е о р г а н о в опеки. ] Á I . 12/1974. 
1102-1111. 
NIZSALOVSZKY E n d r e - P A P T i b o r : La 
s i tuat ion jur id ique d e s enfants nés h o r s mariage . 
[ Lega l state o f t h e ch i ld born o u t o f wed lock . 
Ю р и д и ч е с к о е п о л о ж е н и е в н е б р а ч н ы х детей . ] 
= C o m p a r i s o n o f l a w . 7 3 — 9 6 . 
PAP Tibor : A c sa ládjog i t ö r v é n y , A népese-
déspol i t ika , v a l a m i n t a c s a l á d v é d e l e m idő-
s z e r ű kérdései. [ T h e fami ly law act a n d topical 
p r o b l e m s o f t h e p r o t e c t i o n o f f a m i l y a n d of 
d e m o g r a p h i c a l p o l i c y . А к т у а л ь н ы е в о п р о с ы 
з а к о н а о с е м е й н о м праве, п о л и т и к и по 
в о п р о с а м д е м о г р а ф и и и о х р а н ы семьи. ] 
J K . 8 /1974. 4 1 0 - 4 1 7 . 
V I I I . Land Law. L a w o f Co-operat ive F a r m s — 
Земельное пваро. Сельскохозяйственное право 
Books — Книги 
Földjog . 1. k ö t . Egyetemi t a n k ö n y v . Átd. 
k i a d . [ írták] Földes Iván - Seres Imre -
Molnár Imre — Veres József . S z e r k . Seres 
Imre . [Land law. A university t e x t b o o k . Rev. 
ed . By Földes Iván — Seres Imre — Molnár 
I m r e — Veres J ó z s e f . Ed. Seres I m r e . Земель-
н о е право. У ч е б н и к д л я вузов. П е р е р а б . изд. 
А в т о р ы : Фэлдеш И в а н — Шереш И м р е — 
Молнар И м р е — Bepeut И о ж е ф . Р е д . 
Шереш И м р е . B p T a n k ö n y v k i a d ó , 1974. 
4 2 6 p. 
Articles — Статьи 
FÖLDES Iván : Agrar ian law d e v e l o p m e n t 
t r e n d s in H u n g a r y . [ Н а п р а в л е н и я р а з в и т и я 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о права в В е н г р и и . ] 
= C o m p a r i s o n o f l a w . 159—168 . 
MOLNÁR I m r e : A k ö r n y e z e t v é d e l e m fö ld-
jog i v o n a t k o z á s a i . [ L a n d law a s p e c t s o f the 
p r o t e c t i o n o f e n v i r o n m e n t . З е м е л ь н о - п р а в о -
в ы е аспекты о х р а н ы о к р у ж а ю щ е й среды. ] 
J K . 7 /1974 . 3 4 2 - 3 5 1 . 
TANK A E n d r e : H a t á s k ö r i kérdések a m e z ő -
g a z d a s á g i t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i t a g s á g i viták 
p e r s z a k á b a n . [ C o m p e t e n c e p r o b l e m s in the 
j u d i c i a l s tage of m e m b e r s h i p disputes o f agr i -
c u l t u r a l c o - o p e r a t i v e s . В о п р о с ы с у д е б н о й 
к о м п е т е н ц и и в с в я з и с с п о р а м и о ч л е н с т в е 
в с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м п р о и з в о д с т в е н н о м 
м о о п е р а т и в е . ] JK. 1 0 / 1 9 7 4 . 5 6 7 - 5 7 3 . 
Book review — Рецензии 
HEGEDÖS I s tván: A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i 
t a g s á g i v i szony jogi a lapkérdése i . [ F u n d a m e n t a l 
l ega l p r o b l e m s of the m e m b e r s h i p r e l a t i o n s in 
c o - o p e r a t i v e farms. О с н о в н ы е п р а в о в ы е 
в о п р о с ы членских о т н о ш е н и й в п р о и з в о д -
с т в е н н ы х к о о п е р а т и в а х . ] Bp. K ö z g a z d a s á g i 
é s J o g i Kiadó , 1973. 3 3 6 p. By Prugberger 
T a m á s — Рец. Пригбергер Т а м а ш . Á l . 10 / 
1 9 7 4 . 9 5 5 - 957. 
I X . Criminal L a w . Criminal Sc i ences — 
У г о л о в н о е право. Вспомогательные н а у к и 
уголовного права 
Books — Книги 
BÉKÉS Imre: A g o n d a t l a n s á g a b ü n t e t ő -
j o g b a n . [Negl igence i n the cr iminal l a w . 
Н е о с т о р о ж н о с т и в у г о л о в н о м праве . ] B p . 
K ö z g a z d a s á g i és Jog i K i a d ó , 1974. 4 5 7 p . 
WIENER A. I m r e : A gazdasági v e z e t ő k 
b ü n t e t ő j o g i f e l e lőssége . [Respons ib i l i ty o f 
e c o n o m i c managers u n d e r criminal l a w . 
О т в е т с т в е н н о с т ь х о з я й с т в е н н ы х р у к о в о -
д и т е л е й п о у г о л о в н о м у прави.] Bp . K ö z -
g a z d a s á g i és Jogi K i a d ó , 1974. 368 p. 
Articles — Статьи 
FARKAS Sándor: A b ü n t e t ő j o g - p o l i t i k a új 
e l e m e i é s a gyakor la tban v a l ó érvényes í t é sük . 
[ N e w e l ements in c r i m i n a l policy a n d t h e i r 
e n f o r c e m e n t in pract ice . Н о в ы е э л е м е н т ы 
у г о л о в н о - п р а в о в о й п о л и т и к и и их о с у -
щ е с т в л е н и е в практике . ] JK. 9/1974. 4 7 6 — 
4 8 1 . 
FEHÉR Lenke—SEBES Á g n e s : Elmélet i k o n -
f e r e n c i a a b ű n c s e l e k m é n y foga lmáró l . 1 9 7 4 . 
á p r i l i s 12. [Academic c o n f e r e n c e on the c o n -
c e p t o f crime. B u d a p e s t , April 12, 1 9 7 4 
Т е о р е т и ч е с к а я к о н ф е р е н ц и я о попятии п р е -
с т у п л е н и я в г. Б у д а п е ш т , 12 апреля 1 9 7 4 г . ] 
J K . 1 2 / 1 9 7 4 . 7 3 4 - 7 3 8 . 
FONYÓ Antal : B ü n t e t é s i rendszerünk t o -
vábbfe j l e sz t é sének elvi kérdései . [Pr inc ipa l 
p r o b l e m s o f d e v e l o p m e n t o f the H u n g a r i a n 
p u n i s h m e n t system. П р и н ц и п а л ь н ы е в о п р о -
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 17, 1975 
230 Bibliographici 
с ы д а л ь н е й ш е г о • развития н а ш е й системы 
наказани. ] JK. 9 / 1 9 7 4 . 4 6 9 - 4 7 6 . 
FONYÓ A n t a l — F Ö L D V Á R I J ó z s e f — HORVÁTH 
T i b o r : B ü n t e t ő j o g i módszerek é s e s z k ö z ö k 
fe j lődése a M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g büntető-
j o g á b a n . N e m z e t i rapport az A s s o c i a t i o n ] 
[ Internat ionale ] D [ r o i t ] P f é n a l ] X I . kong-
resszusának 1. napirendi pont jához . [Evolut ion 
o f methods a n d m e a n s in the c r i m i n a l law of 
the Hungar ian P e o p l e ' s Repub l i c . Nat iona l 
report to the 1st i t e m o f the a g e n d a o f the 11th 
Congress o f A I D P . Развитие м е т о д о в и 
с р е д с т в у г о л о в н о г о права у у г о л о в н о м праве 
Венгерской Н а р о д н о й Р е с п у б л и к и . Нацио-
нальный д о к л а д на 11-ый к о н г р е с с А И Д П . ] 
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FÖLDVÁRI József—VERMES M i k l ó s : Les 
mesures prévues par la l ég i s la t ion hongro i se 
e n r e m p l a c e m e n t des peines pr ivat ives de 
l iberté de c o u r t e e t de m o y e n n e d u r é e . [Mea-
sures taken by H u n g a r i a n legis lature replacing 
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чества о т н о с и т е л ь н о з а м е н ы кратко- и 
с р е д н е с р е ч н о г о т ю р е м н о г о з а к л ю ч е н и я . ] 
= C o m p a r i s o n o f law. 2 8 9 — 3 0 2 . 
IRK F e r e n c : I n f o r m á c i ó e l m é l e t é s közleke-
dés -kr imino lóg ia . [ Informat ion theory and 
traf f ic c r i m i n o l o g y . Теория и н ф о р м а ц и и и 
к р и м и н о л о г и я у л и ч н о г о д в и ж е н и я . ] JK. 
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преступлений в Венгрии.] . = C o m p a r i s o n 
o f law. 2 5 1 - 2 6 7 . 
LOSONCZY I s t v á n : La cu lpab i l i t é par im-
prévoyance et sa place dans les s y s t è m e s des 
cond i t ions d e la punibilité. [Culpabi l i ty by 
negl igence a n d its place in the s y s t e m governing 
the c o n d i t i o n s punishableness . В и н а по не-
о с т о р о ж н о с т и и ее м е с т о в у с л о в и я х на-
к а з у е м о с т и . ] — C o m p a r i s o n o f l a w . 269— 
287 . 
MERÉNYI K á l m á n : A p r o s t i t ú c i ó s jellegű 
c se l ekmények e g y e s kr imino lóg ia i kérdései. 
[Cr iminolog ica l problems o f a c t s o f prostitu-
t ional character . Н е к о т о р ы е к р и м и н о л о г и -
ческие в о п р о с ы преступлений с проститу-
ц и о н н ы м х а р а к т е р о м . ] S z e g e d , Szegedi ny. 
1 9 7 4 . 2 1 p . / A c t a Univers i tat is Szeged iens i s de 
At t i l a J ó z s e f n o m i n a t a e . A c t a juridica et 
pol i t ica. T o m u s 21 . Fasc. 1./ 
VIGH J ó z s e f : A bűnözés okkutatásának 
l é t jogosu l t ságáró l . [Justif ication o f the cause-
r e s e a r c h o f cr iminal i ty . П р а в о на с у щ е с т в о -
в а н и е исследования п р и ч и н п р е с т у п н о с т и . ] 
J K . 11 /1974 . 6 2 9 - 6 3 4 . 
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X . Judicial Organizat ion — Судоустройство 
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А н т а л . AJ. 1/1974. 1 5 2 - 1 5 6 . 
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Books — Книги 
NÉV AI László—SziLBEREKY J e n ő : Polgári 
e l járásjog. E g y e t e m i tankönyv . S z e r k . Névai 
L á s z l ó . 3. á tdo lg . kiad. [ H u n g a r i a n civil 
procedure . A univers i ty textbook. 3rd. rev . ed. 
В е н г е р с к о е г р а ж д а н с к о — п р о ц е с с у а л ь н о е 
п р а в о . Ред. Нэваи Л а с л о . 3 -ое п е р е р а б . 
и з д . ) Bp. T a n k ö n y v k i a d ó , 1974. 6 5 2 p. 
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perben . [Petit ions in the civil case. О б р а щ е н и я 
в г р а ж д а н с к о м п р о ц е с с е . ] Bp. K ö z g a z d a s á g i 
é s Jog i Kiadó, 1974 . 3 2 2 p. 
Polgári e l járás jog i füzetek. 6. k ö t . Szerk 
Névai László. E g y új polgári perrendtar tás 
k o n c e p c i ó j á n a k e l ő m u n k á l a t a i . [ S t u d i e s on 
c iv i l procedure. V o l . 6. Ed. Névai Lász ló . 
Pre l iminary s t u d i e s o f the c o n c e p t i o n o f a new 
C o d e o n civil p r o c e d u r e . Т е т р а д и п о граж- . 
д а н с к о м п р о ц е с с у . Т о м 6. Ред. Нэваи Л а с л о . 
П р е д в а р и т е л ь н ы е р а б о т ы к о н ц е п ц и и но-
в о г о г р а ж д а н с к о - п р о ц е с с у а л ь н о г о кодекса . ] 
B p . E L T E S o k s z . 1974. 165 p. 
Articles — Статьи 
BACSÓ Jenő: A polgári eljárás m i n t a tár-
sada lmi igények érvényesí tésének e s z k ö z e . 
[ T h e civil p r o c e d u r e as means o f e n f o r c e m e n t 
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o f soc ia l d e m a n d s . Г р а ж д а н с к и й п р о ц е с с , 
как с р е д с т в о о с у щ е с т в л е н и я о б щ е с т в е н -
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FARKAS József : L e rôle actif du tr ibunal 
d a n s la procédure c iv i le . [The act ive ro le o f 
the c o u r t in civil p r o c e d u r e s . А к т и в н а я роль 
с у д о в в г р а ж д а н с к о м процессе . ] = C o m p a r i -
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г р и и . ] = C o m p a r i s o n o f law. 1 1 5 — 1 3 9 . 
NOVAK I s tván: A fe lek eljárási j o g a i n a k 
kor láta i a Pp r e n d s z e r é b e n . [The l imi t s o f the 
part ies ' procedural r i g h t s in the s y s t e m o f the 
C o d e o f Civil P r o c e d u r e . П р е д е л ы п р о ц е с -
с у а л ь н ы х прав с т о р о н в с и с т е м е г р а ж д а н с к о -
г о п р о ц е с с у а л ь н о г о кодекса . ] JK. 10 /1974 . 
574— 580. 
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B í r ó s á g elvi i rány í tó t evékenységérő l a s zoc ia -
lista szervezetek s z e r z ő d é s e s v i szonyai t i l l e tően . 
[A survey o n the pr inc ipa l directing ac t iv i ty o f 
the S u p r e m e Court re la t ing to the c o n t r a c t u a l 
r e la t ionsh ip o f soc ia l i s t o r g a n i z a t i o n s . Очерк 
д е я т е л ь н о с т и В е р х о в н о г о С у д а п о п р и н ц и -
п и а л ь н о м у р у к о в о д с т в у в о б л а с т и д о г о в о р -
н ы х о т н о ш е н и й с о ц и а л и с т и ч е с к и х о р г а н и -
з а ц и й . ] JK. 8 /1974. 4 3 8 - 4 4 9 . 
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Polgár i e ljárásjogi füze tek . Szerk . Névai 
Lász ló . 3. köt . [S tud ie s o n civil p r o c e d u r e . 
Ed. Névai László. V o l . 3. Т е т р а д и п о г р а ж д а н -
с к о м у п р о ц е с с у . Р е д . Henau Л а с л о . Т о м 3.] 
Bp. E L T E Soksz . 1973 . 198 p. By Hartai 
L á s z l ó - Рец. Х а р т а и Л а с л о . JK. 7 / 1 9 7 4 . 
3 8 9 - 3 9 6 . 
Polgár i eljárásjogi fűze tek . Szerk. Névay 
L á s z l ó . 4. köt . 
NÉVAI Lász ló : A m a g y a r polgári e l járás 
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o n civi l procedure. E d . Névai Lász ló . V o l . 4. 
NÉVAI L á s z l ó : Bases o f the H u n g a r i a n civil 
p r o c e d u r e and the r e f o r m of jur i sd i c t i on . 
Т е т р а д и п о г р а ж д а н с к о м у п р о ц е с с у . Р е д . 
Henau Л а с л о . Т о м 4. H Е В А И Л а с л о : О с н о в -
ные ч е р т ы в е н г е р с к о г о г р а ж д а н с к о г о п р о -
цесса и с у д е б н ы й р е ф о р м . ] Bp. E L T E S o k s z . 
179 p. By Bajory Pál — Рец. Байори П а л . 
1973. JK. 11/1974. 6 6 6 - 6 6 8 . [On t h e vo l . 
3 — 4 by Novak Is tván — Újlaki L á s z l ó . ] [О 
т о м а х 3 — 4 рец.] Нопак И ш т в а н — Уйлаки 
Л а с л о . ] Á I . 6 /1974. 5 7 2 - 5 7 6 . 
X I I . Criminal Procedure — Уголовный 
процесс 
Articles — Статьи 
KERTÉSZ I[mre]: T h e psychologis t in cr i -
m i n a l procedure . [ П с и х о л о г в у г о л о в н о м 
п р о ц е с с е . ] AJurid. 1 - 2 / 1 9 7 4 . 2 5 3 - 2 5 7 . 
NAGY L[ajos] : P r o b l è m e s de l ' é v o l u t i o n 
du r a i s o n n e m e n t en dro i t d e procédure p é n a l e . 
[ F a c t o r s forming the d e v e l o p m e n t o f c r i m i n a l 
p r o c e d u r a l thinking. Ф а к т о р ы , в о з д е й с т в у ю -
щ и е н а развитие у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о й 
м ы с л и . ] AJurid. 1 - 2 / 1 9 7 4 . 1 0 3 - 1 3 0 . 
VARGHA László: L 'autor i t é de la c h o s e 
j u g é e d a n s la procédure - pénale h o n g r o i s e . 
[The f o r c e o f j u d g m e n t in the H u n g a r i a n 
c r i m i n a l procedure. С и л а приговора в с т у -
п и в ш е г о в з а к о н н у ю с и л у , в в е н г е р с к о м 
у г о л о в н о м процессе . ] = Compar i son o f 
law. 3 0 3 - 3 1 7 . 
Book reviews — Рецензии 
Т е о р и я д о к а з а т е л ь с т в в с о в е т с к о м у г о -
л о в н о м процессе . [ T h e o r y o f evidence in t h e 
S o v i e t cr imina l procedure . ] Москва, И з д а т . 
„ Ю р и д и ч е с к а я л и т е р а т у р а "
 t I973. By Kertész 
Imre — Рец . Kepmec И м р е . JK. 6 / 1 9 7 4 . 
3 2 2 - 3 2 3 . 
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Х Щ . International L a w — М е ж д у н а р о д н о е 
право 
Articles — Статьи 
M a g y a r o r s z á g és a z U N E S C O . S a j t ó -
b i b l i o g r á f i a . 1 9 7 1 - 1 9 7 2 . Összeáll . Balkay 
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В е н г р и я и Юнеско . П р е с с - б и б л и о г р а ф и я . 
С о с т . M . Балкаи.] [ B p . ] O M K D K ház i 
s o k s z . , 1974 . 156 p. 
PRANDLER Á[rpád) : T h e Security C o u n c i l 
and in ternat iona l law. [ С о в е т Б е з о п а с н о с т и и 
м е ж д у н а р о д н о е право . ] AJurid . 1 — 2 / 1 9 7 4 . 
1 7 7 — 1 9 3 . — Rés. franç . ; Русск. с о д е р ж . 
[USTOR Endre] У Ш Т О Р Э . Р е г и о н а л ь н о е 
п р а в о в о е с о т р у д н и ч е с т в о и о р г а н и з а ц и я 
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Feltéte lek. E g y s é g e s törvény a nemzetköz i 
kereskede lemre . [General T r a n s p o r t Condi -
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by satel l i tes . М е ж д и н а р о д н а я конвенция о 
р а д и о и т е л е в и з и о н н ы х п р о г р а м м а х тран-
с л и р о в а н н ы х спутниканных. ] J K . 11/1974. 
6 2 1 - 6 2 8 . 
[KÁLMÁN G Y Ö R G Y ] К А Л M А Н Д ь . : М а т е -
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countr ies f o r e c o n o m i c o b l i g a t i o n s . ] AJurid. 
1 - 2 / 1 9 7 4 . 8 3 - 1 0 2 . - E n g . s u m m a r y ; D t . 
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Contradictions intérieures et 
l'organisme de l'Etat 
par 
Prof. O. B IHARI 
Directeur du Centre de Recherches de Hongr ie Occidentale de l 'Académie des Sc iences de Hongrie 
(Pécs) 
La science politique socialiste ne s'est pas occupée longtemps des rapports des pouvoirs au 
sein de l'organisme de l'Etat, car elle n'a pas admis et n'a p a s pu admettre l'un cô té de l'idée de 
Montesquieu, no tamment la durabilité du compromis entre les classes sociales et en conséquence 
le pouvoir divisible entre les classes. L'état unique de la base de classe du pouvoir ne révèle pas en 
soi tout sur les rapports réciproques des organes étatiques respectifs - sur leurs contradictions 
éventuelles, les manières d'élimination de celles-ci, les f o r m e s organisées de la collaboration. 
Il est notoire dans le monde ent ier l'accroissement quantitatif de la création de droit - en 
parallèle avec l'accélération ayant lieu dans les rapports soc io-économiques . D a n s le domaine de 
la législation les Etats se trouvent en présence de l'alternative: o u bien les parlements se transfor-
ment en machine de vote, ou bien ils cèdent à la pression laquel le produit des dif férentes formes de 
la création de la loi en dehors du parlement. Au cours des dernières deux dizaines d'années dans 
les pays socialistes l 'exigence de la liquidation d'une tension intérieure se présenta qui pouvait dé-
former la réalisation des principes constitutionnels socialistes originaux et empêcher la généralisa-
tion du démocratisme conformément aux conditions de la communication moderne . L'on avait 
expérimenté de dif férentes formes relativement à la l iquidation de cette situation dans les pays so-
cialistes. 
Dans le d o m a i n e de l'application du droit les contradict ions intérieures proviennent éga-
lement du fo i sonnement ou de l'insuffisance contraire à l ' époque de l'activité de certains organes. 
Par conséquent, l 'égalisation consiste d a n s le développment des proportions conformes à l'époque 
à l'intérieur de l 'organisme de l'Etat. 
L'autre cause du développement d e s contradictions s 'explique par le m a n q u e de la division 
du travail réfléchie et légalement réglementée . La ligne de dél imitation de la décentralisation et de 
la déconcentration passe à l'intérieur des organes de représentat ion populaire territoriaux et lo-
caux eux-mêmes e t ce t te ligne constitue plutôt une certaine ligne de «démarcation» provisoire. La 
division des pouvoirs n'est en effet que relativement solide. L e s besoins sociaux désorganisent et 
redésorganisent la réglementation antérieure. 
Au sein de l'organisation de l'Etat socialiste, des contradict ions peuvent se développer non 
seulement à cause de solutions erronées de l'organisation, mais également parce qu'à côté du 
mouvement permanent de la vie sociale les formes de l 'organisation étatique relat ivement stables 
se survivent nécessairement à e l les -mêmes . C'est la tâche d e la science du droit constitutionnel et 
de la science polit ique de mettre au jour les causes des contradict ions intérieures, susceptibles pour 
la plupart d'être égal isées , et sur la base de leurs constatations présenter des proposit ions fonda-
mentales du point de vue scientifique pour l'élaboration des m o d è l e s conformes aux exigences de 
l'époque. 
I 
Certains publicistes soutiennent de nos jours que Montesquieu n'avait écrit 
d'abord qu'une partie de son ouvrage sur L'esprit des lois, celle dont le fondement 
théorique s'appuyait sur la Politique d'Aristote, tandis que le livre XI devenu le plus 
célèbre dans la science politique qui s'occupe d'une manière particulière de la 
Constitution de l 'Angleterre et de la séparation des pouvoirs, de l'équilibre des pou-
égalisations dans 
socialiste 
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voirs, il l'avait écrit plus tard, après son voyage en Angleterre. D'après Raymond 
Aron1 cette partie de son ouvrage est née sous l'effet de ses observations faites au 
cours de ces voyages. Et en effet, le livre XI, et en premier lieu le chapitre IV de ce-
lui-ci, diffère même dans son style des passages philosophiques de l'Esprit des lois et, 
d'autre part, de ces parties qui veulent démontrer la «pratique» étatique utopiste re-
flétant la qualité fantastique de la science fiction. Mais cela signifie que Montesquieu 
- qui peut-être n'avait approché la réalité de son époque que sur ce point, négligeant 
les Romains, les Francs, les Tartares, les Chinois - est sorti de sa position originelle 
(« . . . il n'appartient de proposer des changements qu'à ceux qui sont assez heureu-
sement nés pour pénétrer d'un coup de génie toute la Constitution d 'un Etat»2), et 
avait formulé des principes généraux pour la transformation du mécanisme intérieur 
de l 'Etat. Heureux moment historique! Le progrès politique bourgeois qui a eu lieu 
plus d'un siècle avant cette époque créant son Etat par la voie des armes et du 
compromis ne s'est pas contenté d 'émettre des déclarations sublimes, de délimiter en 
général la raison d'Etat, mais a voulu étayer les changements intervenus à l'intérieur 
de la société par des tendances adéquates, à développer au sein du pouvoir d'Etat. 
C'est pourquoi il avait «quitté» son raisonnement originel — en fouillant plus au fond 
- et pour cette raison avait changé de style. Puisque, évidemment, il a regardé lui-
même cela aussi comme une grande découverte. Il avait essayé de produire, pour 
prévoir les insuffisances politiques de l'organisation de l'Etat de son époque et d'as-
signer les modalités de l'élimination de celles-ci - conformément à son ambition non 
seulement pour sa propre époque, mais également pour l'avenir. Et il parvint à cela 
en changeant tout à coup de l'abstrait à l'organisation d 'Etat connue exacte, pour ex-
pliquer les mouvements réels du modèle constitutionnel anglais observé pendant 
presque deux années. 
Je n'ai pas expliqué tout ceci comme si je voulais rentrer dans le rang de ceux 
qui dans la suite de la renaissance tardive montesquienne deviennent dans une telle 
mesure ses admirateurs qu'ils ne sont pas disposésàobserversesqualités superficiel-
les, ses dissensions d 'ordre logique, son provincialisme accidentel ou la contradiction 
relevée par Althusser existant entre le génie innovateur et les manières de voir réac-
tionnaires de Montesquieu. Dans ce cas ce qui est le plus frappant c'est que Montes-
quieu - tournant et retournant à la trace des généralités de la raison d 'E ta t autour du 
noyau de la question — perce tout à coup l'écorce dure de celui-ci et s'enfonce dans 
son intérieur, c'est-à-dire jusqu'au problème central du fonctionnement de l'Etat. A 
ce point il envoie déjà promener toute sa prudence antérieure. Ce n'est pas un fait du 
hasard que dans la préface de son ouvrage il recourt à la participation libre de préju-
gés du peuple éclairé, sans quoi il n'est pas possible de tirer de «conséquences» cor-
respondantes. «Dans un temps d'ignorance» - écrit-il — «on n'a aucun doute, même 
lorsqu'on fait les plus grands maux; dans un temps de lumière, on tremble encore 
lorsqu'on fait les plus grands biens. On sent les abus anciens, on en voit la correction; 
1
 ARON, R.: Les étapes de la pensée sociologique. Paris, 1967, p. 31 
2
 MONTESQUIEU: De l'esprit des lois. Paris, Larousse, 1934. p. 18 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hunguricuc. lu nui s 17. 1975 
Contradictions et égalisations 237 
mais on voit encore les abus de la correction même».3 Et ce que je viens de nommer 
un moment heureux, cela se manifeste dans la fait que Montesquieu compare les 
conditions de sa patrie «retardée» par suite du décalage des phases du développe-
ment avec la technique de l'édification de l'Etat de l'Angleterre plus avancée avec 
nombre de phases et de cette manière il connaît et fait entendre non purement les 
mots d'ordre principaux de la révolution (ou particulièrement les motifs des 
compromis), mais peut entrer également dans les détails de l'édification de l'Etat. 
Marx et Engels ont formulé cette double vue de Montesquieu de telle sorte que 
d'une part comme miroir du pouvoir se divisant vraiment entre les différentes classe 
« . . . zeigt sich als herrschender Gedanke die Doktrin von der Teilung der Gewalten, 
die nun als ein <ewiges Gesetz> ausgesprochen wird»4, et avec cela ils ont attiré l'at-
tention sur la qualité attachée à l 'époque, et unique de celle-ci, d 'autre part Engels 
avait désigné cette doctrine «. . . als die profane industrielle Teilung der Arbeit . . . an-
gewandt auf den Staatsmechanismus» (comme «une division de travail industrielle 
profane ... appliquée à la machine d'Etat»).5 Cet attribut «profane» n 'a pas du tout 
un caractère dépréciatif si l'on considère l'importance de la division de travail indus-
trielle dans le développement de la société. 
Donc, si l'on regarde Montesquieu d'un œil contemporain, on doit considérer 
en lui - dans le prophète de l'âge moderne de la divison des pouvoirs et de l'équilibre 
des pouvoirs — le réalisateur et l 'adhérent de deux tendances: le politicien de son 
époque, le précurseur du compromis historique dans la lutte pour le pouvoir et le sa-
vant allant plus loin qui a vu dans le mécanisme déjà prêt, achevé de l 'Etat bourgeois 
(qui avait vu la manière du perfectionnement et les déficiences du perfectionnement, 
pour se servir de ses propres termes). Par ailleurs, il a observé ce dernier déjà à tra-
vers des lunettes anglaises, puisque là la division des pouvoirs entre les classes et les 
couches arrivées ou restées au pouvoir avait eu lieu et le compromis historique avait 
déjà été conclus. Donc, lorsque contrairement à lui les grandes figures du radicalisme 
français, Rousseau et ses compagnons ont exigé l'unité de la révolution, le pouvoir 
unique, ce fait signifiait de leur part d'un côté l'inadmissibilité du compromis, et de 
l'autre côté, cela aussi qu'ils n'ont pas vu les soucis de l'édification de l 'Etat dans la 
deuxième phase de la révolution bourgeoise. (Rousseau a connu quelque peu plus de 
ces choses dans le temps écoulé entre la composition du Contrat social et du Projet de 
la Constitution pour la Corse, respectivement la composition des Considérations sur 
le gouvernement de la Pologne, c'est-à-dire pendant ces dix années.) 
La science sociale socialiste (et à l'intérieur de celle-ci la science politique) ne 
s'est pas occupée longtemps des rapports entre les pouvoirs au sein de l'organisme de 
PEtat, parce qu'elle n'a pas admis et n'a pas pu admettre l'un des côtés de l'idée de 
Montesquieu, notamment la durabilité du compromis entre les classes sociales et par 
3
 MONTESQUIEU: op. cit. p. 18 
4
 MARX, KARL - ENGELS, FRIEDRICH: Die deutsche Ideologie. Berlin, Dietz-Verlag, 1953, p. 44 
5
 MARX, KARL - ENGELS, FRIEDRICH: Historisch-kritische Gesamtausgabe, I. Abte i lung, Band 7. 
Moskau, 1935, p. 177 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae. Tomus 17. 1975 
238 О. Bihari 
conséquent la divisibilité du pouvoinentre les classes. Les exemples fournis par l'his-
toire, ont démontré que le double pouvoir entre 1789-1792 en France, entre février 
et juillet 1917 en Russie, ou bien dans les premières phases du développement des 
Etats démocratiques populaires, la force politique ayant le caractère du pouvoir 
double sont des phénomènes éphémères; le grand compromis anglais a abouti enfin à 
la victoire du capitalisme et de la classe bourgeoise. Mais si nous admettons cette 
conclusion naturelle, il n'existe plus aucune raison pour que nous n'examinions pas 
d'une manière scientifique l'autre thème, c'est-à-dire les rapports dits intérieurs de 
l'organisme de l'Etat. L'unité de la base de classe du pouvoir n'explique pas tout au 
sujet des rapports réciproques des organes de l'Etat de leurs contradictions éventuel-
les, des manières de l'élimination de celles-ci, des formes organisées de la collabora-
tion, donc entre autres sur la question de savoir au moyen de quelles règles juridiques 
on peut supprimer l'influence trop oppressante de certains organes ou types d'organe 
au sein de l'Etat. 
Je désire - à proprement parler - aborder deux problèmes principaux dans 
l'ensemble général des thèmes concernant les contradictions et égalisations intérieu-
res de l'organisme de l 'Etat : Le premier problème serait ce que j'exprimerais comme 
des tensions et la liquidation de celles-ci entre les organes de type différent fonction-
nant à/'échelon identique. De l'autre, je pourrais dire que là ce sont les contradictions 
de la centralisation et de la décentralisation et les possibilités de la liquidation de cel-
les-ci qui se soulèvent. 
I I 
Avant de passer en revue les problèmes mentionnés, je dois commencer avec 
une prémisse l'enchaînement de mes idées. Il est évident que les organes d'un Etat 
quelconque servent nécessairement les intérêts de la classe dominante donnée, 
puisqu'on les a créés pour ce but. En échange de ceci toute leur action, avec laquelle 
ils n'atteignent pas le résultat envisagé, se présente comme une disfonction. La réali-
sation de la disfonction elle-même ne saurait tout de même pas être nommée en sens 
absolu envisagée. En effet , si nous supposions cela, il nous faudrait compter avec un 
appareil qui s'élève consciemment contre le pouvoir de la classe qui l'a créé. L'atti-
tude bureaucratique peut par exemple occasionner non intentionnellement de telles 
disfonctions ou des fonctions latentes désavantageuses. La présence de ce fait peut 
être observée maintes et maintes fois. Néanmoins, je dois parler non de ces incident 
ces, mais de l'état désordonné des rapports intérieurs de l'organisme de l 'Etat, de son 
activité non réfléchie à temps, éventuellement de l'application tardive des correc-
tions nécessaires. Carrément dit: il nous faut partir non de l'inaptitude de l'appareil, 
de la faiblesse de la composition personnelle, mais du fait que quelques contradic-
tions intérieures peuvent se développer de la «nature» du modèle de mécanisme éta-
tique donné, et comment peut être formé, doit être formé le mécanisme en vue de 
l'égalisation de celles-ci. 
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Commençons la solution de notre problème avec la création de droit. 
L'augmentation quantitative de la création de droit - allant de pair avec l'accéléra-
tion dans les rapports socio-économiques—est un fait connu dans le monde entier. La 
conséquence de cela est que dans le domaine de la législation les Etats se trouvent en 
présence de l'alternative suivante: ou bien les parlements se transforment en ma-
chine de vote, ou bien ils cèdent à la pression que de différentes formes de la création 
du droit se produisent en dehors du parlement (à l 'époque de la dissolution du 
parlement par le gouvernement au moyen des décrets-lois, ou conformément au mo-
dèle gaulliste par la voie de la généralisation de la création de droit par le président). 
En tous cas on justifie dans les pays capitalistes l'acclimatation de telles méthodes an-
tidémocratiques par une nécessité sociale déterminée aussi. Cependant, l'accéléra-
tion de la vie socio-économique est également caractéristique dans les pays socialis-
tes industriellement développés et de cette manière l'accélération des tâches de la lé-
gislation et de la création du droit remettent en question la possibilité du maintien du 
mécanisme «traditionnel» de la législation. Il est révélateur qu'en Russie Soviétique, 
dans les années révolutionnaires et de guerre civile s'est déjà développée sur une 
base constitutionnelle la législation en plusieurs échelons, ensuite depuis 1936 dans 
l'Union Soviétique, à côté du Soviet Suprême le système présidentiel, et pareille-
ment, dans les pays de démocratie populaire le Présidium disposant d'attributions de 
substitution générale dans le domaine de la législation. Or, quoique cette solution eût 
des causes sociales réelles (l'accroissement de volume de la création du droit natio-
nale, l'affermissement des éléments politiques non professionnels dans les organes 
supérieurs de représentation populaire), à la suite de celle-ci se sont également pré-
sentées des conséquences dommageables et des tensions intérieures. La plus impor-
tante de celles-ci était la division du travail sans sélection se présentant dans la créa-
tion du droit. Donc, les organes de substitution, les Présidiums n'ont pas créé des rè-
gles de droit nationales moins importantes (on pourrait dire secondaires), mais ils ont 
admis souvent des règles de droit plus importantes, considérées pour cette raison 
comme «urgentes» - renversant la thèse fondamentale logique, lisible d é j à dès le dé-
but dans les modèles constitutionnels socialistes aussi. 
Cependant, en l'occurence il ne s'agit pas simplement de la question un peu 
abstraite du l'exercice de la souveraineté populaire (puisque dans le cas de l'autorisa-
tion constitutionnelle ou in stricto sensu, à défaut d 'une interdiction constitution-
nelle, l'on ne peut pas parler de la violation formelle de la Constitution), mais égale-
ment de l'événement survenu dans le développement social qui ne peut pas être 
laissé de côté. Tandis qu'il y a 30-40 années il ne pouvait être question de l'état/égi-
timé des règles de droit en général qu'au point de vue juridique (la meilleure presse 
même n'est capable de faire percevoir que dans ses fragments les jours du parlemen-
tarisme le plus public), le développement des moyens de communication pose, au 
point de vue sociologique, dans un nouveau sens la légitimité de la création du droit. 
Je pourrais dire que le pire réseau de télévision même révèle plus des parlements lé-
gislatifs que les centaines, les milliers de livres, d'articles. L'admission des règles de 
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droit fondamentales par les citoyens entre quatre murs est donc de plus en plus inusi-
tée. Jusqu'à présent le citoyen - restant assis dans son foyer - peut approuver ou dés-
approuver un projet de loi déposé. De cette manière, la question de la création de la 
règle de droit exercée par l'organe parlementaire ou de substitution se soulève d'une 
façon très concrète. L'exigence de la liquidation d'une telle tension intérieure a surgi 
donc pendant les deux dizaines d'années passées, laquelle tension pouvait déformer 
la réalisation des principes constitutionnels socialistes originaux et pouvait empêcher 
l'extension du démocratisme socialiste conformément aux conditions de communi-
cation moderne. 
Pour cette raison, dans la majorité des pays socialistes on a tenté — quoique 
d'une manière différente — de faire cesser la tension. En Pologne, la Diète a rendu en 
1956 - sans la modification de la Constitution - une résolution par laquelle elle avait 
interdit au Conseil d 'Eta t la promulgation des décrets-lois. Cela, bien entendu, avait 
accru dans une grande mesure l'activité législative de la Diète, en même temps avait 
également augmenté le caractère de cadre des lois. Ailleurs, ainsi que dans la Consti-
tution de 1963 de la République Socialiste de Roumanie (art. 43 et 64) l'on a fait un 
plus petit pas de l'attribution générale de substitution vers la limitation de l'attribu-
tion de substitution (le Conseil d'Etat ne peut substituer la Grande Assemblée Na-
tionale dans son activité constituante, dans la réglementation du système électoral, 
dans l'organisation du Conseil des Ministres, des ministères et des autres organes 
centraux de l'administration, dans la réglementation de l'organisation de la justice et 
du Parquet, dans l'établissement des règles d'organisation et de fonctionnement des 
Conseils du Peuple, ainsi que dans la répartition administrative du territoire et en-
core dans d'autres attributions - dans 10 des 23 compétences énumérées de la 
Grande Assemblée Nationale). La Constitution bulgare de 1971 avait réglementé 
d'une pareille manière la question de la substitution, en la limitant en comparaison 
avec la situation précédente et en obligeant dans certains cas le Conseil d'Etat de 
soumettre ses actes à la session prochaine de l'Assemblée Nationale, pour approba-
tion. 
En Hongrie, l 'on a fait la tentative, à proprement parler, par deux voies de dé-
velopper un modèle qui pourrait correspondre au rôle constitutionnel et politico-
psychologique du parlement, esquissée antérieurement. Au point de vue historique 
cela a été précédé par le fait qu'encore avant la modification de 1972 de la constitu-
tion les organes étatiques ont changé d 'une manière assez consciente la structure de la 
création du droit. Cela s'est manifesté en premier lieu dans la relation des lois et des 
décrets-lois. Ce ne sont pas tellement les nombres qui se sont changés chez les deux 
organes, mais le contenu de la réglementation. En réalité, dans la suite des travaux 
préparatoires des règles de droit, l'exigence qu'une règle de droit fondamentale soit 
adoptée comme décret-loi, a diminué constamment. On pourrait dire qu'en 1971, 
1972 et 1973 ne s'est produit aucun décret-loi ayant un caractère d'influencer au 
fond les rapports des citoyens. En 1953 le parlement avait adopté six lois (non dans 
des questions trop importantes) le nombre des décrets-lois a été de 27 (parmi ceux-ci 
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il y avait beaucoup dont l'influence sur la vie sociale a été très grande; ainsi entre au-
tres la règle de droit d'autorisation sur l'exécution du budget d'Etat a été admise par 
le Conseil Présidentiel de la République Populaire). Le nombre des décrets-lois 
promulgant des conventions internationales était de deux. Depuis ce temps-là la ten-
dance suivante s'est développée dans la création du droit: le nombre des lois ne s'est 
pas augmenté (nous ne nous sommes donc pas bercés de l'illusion de la législation 
parlementaire absolue), les lois étaient au point de vue de leur contenu des règles de 
droit ayant des objets les plus importants (la législation marche également sur la base 
des plans réfléchis); le nombre des décrets-lois s'est stabilisé, mais il n'a pas diminué 
dans son essence, car l'on a réglementé au moyen d'eux des thèmes «secondaires» de 
la création du droit e t - c e qui est plus caractéristique encore - le nombre des conven-
tions internationales ratifiées par le Conseil Présidentiel et promulguées sous la 
forme des décrets-lois s'est fortement élevé (cela monte à plus de 50 p.c. de tous les 
décrets-lois promulgués dans les dernières années). 
D'autre part, lors de la modification de la Constitution nous avons diminué par 
l'énoncé des pouvoirs exclusifs l'attribution générale de substitution — sans que nous 
eussions barré la possibilité de la division rationnelle de la création du droit dans de 
moindres («secondaires» comme j'ai déjà mentionné plusieurs fois) questions de la 
division rationnelle de la création du droit. La Constitution modifiée énonce d'une 
manière caractéristique dans 15 articles le pouvoir exclusif du parlement de sorte 
qu'elle prescrit une législation obligatoire pour la réglementation de l'organisation et 
des pouvoirs des différents organes étatiques, d'une part, et pour la réglementation 
des fonctions déterminées, d'autre part. Cette réglementation de la Constitution 
n'est pas revenue non plus à une législation parlementaire unilatérale quelconque, 
ou à l'apparence de celle-ci, mais a tenté de concentrer dans les mains de parlement 
les objets les plus importants, fondamentaux, «primaires» à réglementer - en réser-
vant la possibilité de la création du droit au deuxième degré pour l'organe de substi-
tution. Je ne soutiens pas que d'autres malentendus et d'autres tensions ne pour-
raient pas résulter de cette «division de travail». Comme principe ordonnateur ce-
pendant elle peut assurément entrer en ligne de compte. La science de droit constitu-
tionnel doit évidemment examiner dans ce domaine les contradictions résultant de la 
nouvelle solution et proposer de nouvelles égalisations convenables. 
I I I 
Cela dit, nous pouvons aborder l'autre contradiction laquelle se présente dans 
l'application du droit. Pour le problème dont je veux parler ici en premier lieu l'on 
peut s'imaginer suivant les expériences historiques des solutions très variées, mais 
choisissant en effet n'importe quelle de ces solutions, jusqu'à l 'heure actuelle de 
nouvelles contradictions se sont développées. 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae. Tomus 17. 1975 
242 О. Bihari 
Au point de vue historique le problème entier peut être remonté jusqu'à l'épo-
que de la création de la Constitution soviétique de l 'année 1936. Dans cette Consti-
tution a eu lieu pour la première fois en Union Soviétique la séparation de l'orga-
nisme administratif exécutif-dispositif ou au moins la séparation de celui-ci au point 
de vue de l'organisation et de la compétence de l'organisme des soviéts stricto sensu. 
Ainsi se développe donc le système hiérarchique distinct de l'administration; ex-
primé d'une manière plus aiguë: l'administration relativement/ermée. Durant pres-
que deux dizaines d'années ce modèle était accepté d 'une manière générale, puisqu'il 
était capable de servir la centralisation accentuée. Par conséquent, l'auto-contrôle 
(le contrôle intérieur) de l'administration était la seule possibilité réelle de l'examen 
de légalité et de l'opportunité de ses actes. Nous pourrions difficilement dire que la 
surveillance de la légalité du procureur introduite dans les différents pays socialistes 
ait constitué un contrôle véritable, puisque le procureur ne pouvait émettre que des 
actes de caractère de signalisation - indépendamment de la dénomination parfois 
plus «intimidant». Avec l'affermissement de la hiérarchie de l'administration, le 
contrôle intérieur - y compris également le contrôle hiérarchique - ne pouvait pré-
senter qu'une solution de moins en moins rassurante pour la sauvegarde des droits 
des citoyens. Cet automouvement, cette administration fermée ne permettait guère 
que le citoyen respectif perce le front de sa légitime défense par trop «perfection-
née». D'autre part, l'administration devenue d'une telle manière fermée, avait 
conquis pour soi-même une autonomie particulière. Les organes de représentation 
populaire n'étaient pas en mesure d'exercer une surveillance efficace (en même 
temps, dans les affaires présentées aux organes représentatifs les solutions réelles 
s'étaient déjà faites beaucoup plus tôt à l'échelon des organes administratifs). 
Dans ce modèle la justice n'avait pas le droit de surveiller les actes de l'admi-
nistration; d'autre part en ce qui concerne le Parquet je viens de dire que l'activité de 
celui-ci avait des limites significatives. De cette manière, l'administration - dépas-
sant de beaucoup ses droits constitutionnels - obtint une influence décisive dans l'or-
ganisme de l'Etat socialiste et cette influence l'emportait sur l'influence des autres 
organes. (Cela alla par exemple jusque là qu'un organe administratif, le ministère de 
la justice pouvait diriger longtemps la juridiction - et en même temps la majorité des 
Constitutions socialistes déclarèrent le principe de l'indépendance du juge.) 
La limitation de l'administration était et reste, bien entendu toujours, la ques-
tion d 'une résolution politique. Cela commença dans la plupart des pays socialistes 
ainsi qu'on réalisa avec l'unification de la procédure administrative la protection 
fondamentale des droits des citoyens. Les lois de procédure elles-mêmes ont égale-
ment soulevé le problème de l'efficacité des garanties, donc la question de savoir si 
un appareil trop fermé, enceint d'un rempart édifié par soi-même — et accoutumé à 
cela — est susceptible de corriger ses propres déficiences. C'ést pourquoi la loi de pro-
cédure administrative hongroise (l'art. 57 de la loi IV de 1957) avait autorisé la jus-
tice d'annuler des actes administratifs déterminés et d'obliger l'organe administratif 
respectif de recommencer la procédure (dans l'hypothèse des dispositions d'une rè-
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gle de droit spéciale de rendre une nouvelle résolution). La loi cependant ne veut pas 
bouleverser la marche habituelle de la procédure administrative. C'est pourquoi les 
intéressés ne peuvent s'adresser à la justice qu'après avoir épuisé les voies de recours 
administratives. La voie judiciaire —pendant les 17 années de son existence-ne s'est 
pas élargie; elle est restée, avec quelques modifications, un moyen de protection 
éventuel. On ne pourrait même pas dire qu'elle est restée sans effets. La voie judi-
ciaire avait contribué par trop au rétablissement de la conception légale de l'adminis-
tration et à la compréhension du fait que cet organisme ne bénéficie pas de droits de 
monopole au sein de l'Etat. 
Malgré ce résultat - qui ne peut pas être déprécié - l'insistance sur l 'introduc-
tion de la clause générale a soulevé dans notre pays aussi le désir que les actes admi-
nistratifs de toute sorte soient susceptibles d 'ê t re soumis à la surveillance de la jus-
tice. Il ne s'agit pas seulement de la surestimation des résultats du tribunal adminis-
tratif antérieur. D'une part, quelques nouvelles constitutions socialistes ont d é j à in-
troduit des institutions de pareil genre. Aussi la Constitution roumaine de 1965 
(l'art. 103, alinéa 3 après la modification de 1974) précise que «les tribunaux et les 
cours de justice se prononcent au sujet des demandes des personnes lésées dans leurs 
droits par des actes administratifs et dans les cadres établis par les lois ils peuvent 
également décider la légalité de ces actes». Je dois mentionner que la loi I de 1967 
ayant pour objet l'application et l'exécution de ces dispositions de la Constitution 
n'est pas promulguée non plus sur la base de la clause générale (sa méthode est ce-
pendant l'inverse de la règle de droit hongroise ; ici l'on a limité par l'énumération dé-
taillée des exceptions le droit des tribunaux, en matière administrative). La Constitu-
tion bulgare de l'année 1971 (art. 125, alin. 3) édicté que «dans les cadres de la loi, 
les tribunaux exercent une surveillance judiciaire sur les actes des organes adminis-
tratifs et des tribunaux particuliers». Il est évident qu'ici il s'agit également du rôle 
croissant des cours judiciaires - au regard de l'administration, avec la limitation de la 
sphère juridique exercée antérieurement par cette dernière. 
La nouvelle détermination du rôle, du lieu de la justice constitua un pas très 
important pour la liquidation des tensions intérieures et de cette manière, pour la 
formation d'un organisme étatique plus équilibré. La question reste de savoir s'il ne 
vaut pas mieux d'exploiter ce succès et de réaliser la clause générale souhaitée par 
plusieurs personnes au moyen du droit de surveillance des organes de la justice sur 
l'activité entière de l'administration. Autant que j'ai tenu et je tiens pour une idée 
magistrale le rôle égalisateur de la justice en comparaison du pouvoir «illimité» anté-
rieur de l'administration (et autant que j'ai tenu et je tiens imaginable le fait que dans 
le domaine exposé éventuellement aux violations de la loi il faut accorder à l'admi-
nistration de la justice des droits supplémentaires), autant je ne suis pas d'accord sur 
les excès irréfléchis. Vers ceux qui désirent le modèle judiciaire embrassant l 'admi-
nistration dans sa totalité — j'ai le sentiment qu'une figure quelconque, romantique 
rêvée dans le passé fait des signes — tenant probablement dans une main la balance de 
la justice — et, ce rêveur pense frissonnant au pouvoir exécutif rigoureux, équipé de la 
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hache entourée de faisceaux et de verges. Cependant, c'est précisément le fait qui 
crée de tels rêves anachroniques que ces personnes n'ont pas suivi avec attention la 
chute de la théorie de «l'Etat judiciaire» surgie il y a presque deux dizaines d 'années 
en Occident. 
Le résultat du rattachement de la voie judiciaire fut l'empêchement des excès 
de l'administration; il ne serait pas juste de tenter de nouveau d'encourager le déve-
loppement sans bornes du pouvoir sur le plan d 'un autre organe. D'ailleurs, il y a cer-
tains problèmes qui sortent et ressortent dans le modèle actuel. L'un des résultats de 
l'équilibration peut être le fait que l'organe contrebalancé discerne les limites de son 
acte et agit conformément aux normes acceptées d'une manière générale. Cepen-
dant, ce n'est pas dans tous les cas le résultat de la pratique hongroise. De cette façon, 
l'alinéa 2 de l'article 15 sur l'indemnisation d'expropriation du décret-loi n° 15 de 
l'année 1965 permet la voie judiciaire. Mais la fixation du montant maximum de l'in-
demnité pour les organes administratifs et les normes de l'organisme judiciaire qui en 
diffèrent font en effet nécessaire la multitude des procédures superflues et inutiles. 
Aux citoyens il est parfaitement clair qu'ils obtiendront une indemnité beaucoup 
plus grande comme résultat de la procédure judiciaire que celle atteinte auprès des 
organes administratifs des conseils. L'administration ne peut pas appliquer les nor-
mes de la justice dans le domaine des indemnités d'expropriation, parce qu'elle est 
tenue aux normes d'indemnisation fixées par les organes supérieurs. Donc, un tel 
contrôle extérieur et le contre-balancement y rattaché n'atteignent pas leur but prin-
cipal: ils ne stabilisent pas le fonctionnement de l'organisme de l'Etat, son action sur 
la base des justes normes communes. 
Les contradictions intérieures au sein de l'organisme de l 'Etat socialiste pro-
viennent donc des excès contraires à l'esprit des temps ou de l'insuffisance de l'acti-
vité de certains organes. Par conséquent, l'égalisation consiste dans/e développement 
des proportions conformes à l'esprit des temps à l'intérieur de l'organisme de l 'Etat. 
Etant donné cependant qu'à tout instant les besoins de la société surgissent à chaque 
pas envers l 'Etat , nous ne pouvons nous rassurer du fait que l'équilibre une fois établi 
sera également réel dans la période postérieure, que l'équilibre correspondant aux 
besoins sociaux restera. Voyons maintenant l 'autre domaine de la tension, des 
contradictions et des égalisations: le problème de la centralisation et de la décentrali-
sation. 
IV 
L'une des contradictions les plus significatives au sein de l'organisme de l 'Etat 
socialiste est à un certain stade de son développement la tension entre le pouvoir cen-
tral et le pouvoir local (territorial). Il est évident que ce problème peut se soulever 
également dans le cas où le nouveau pouvoir de l 'Etat socialiste s'édified? bas en haut 
(ainsi qu'en Russie). Ce n'est pas un fait du hasard que dans la suite de la création de 
la Constitution de l'année 1918, lors de la définition de la république a eu lieu une 
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discussion aussi grande autour du choix de l'expression «République soviétique» ou 
«République des Soviets». (Par ailleurs, Lénine se rangeait du parti de l'expression 
«République soviétique» ayant un timbre centralisateur.) Le principe de la transi-
tion démocratique populaire a présenté des traits plus centralisés, l'exigence de la 
transformation du pouvoir central. Il n'est pas étonnant donc qu'après l'obtention du 
pouvoir - à propos de l'application des premiers pas de la planification - l'organisme 
de l'Etat a été caractérisé par de fortes tendances de centralisation. Dès l'abord deux 
manières de voir ont lutté (historiquement, celles-ci alternaient le plus souvent dans 
les pays socialistes). D'entre elles s'est présentée comme фгетхЪтъГ idée de la planifi-
cation centrale «parfaite» et exprimant dans sa totalité l'intérêt public, laquelle ne 
voulait assurer pour les organes territoriaux et locaux que le «droit d'accord». Après 
cela se souleva de nouveau le rêve de la théorie française prématurée de «petits Etats 
municipaux» lequel a tenté dans son essence de réaliser la conception des tâches lo-
cales dans le sens du droit naturel. Heureusement, la précipitation de ces théories a eu 
toujours un résultat limité dans les pays socialistes; dans la période de la centralisa-
tion excessive même l'exigence de la décentralisation s'est présentée et, lors de la dé-
légation des attributions on n'a pas abandonné le centralisme nécessaire de la planifi-
cation. Nous ne pouvons dire tout de même pas que, par exemple, en Hongrie l'on 
avait tracé toujours avec succès la ligne entre la centralisation et la décentralisation. 
Avant la loi sur les Conseils de l 'année 1954, les Conseils ont été soumis - à titre 
qu'ils doivent être instruits aux nouvelles méthodes de travail - à la direction stricte 
de l'administration centrale. Lorsqu'on aurait pu réaliser l'autonomie de l'adminis-
tration spécialisée, les organes centraux de l'administration spécialisée ont soustrait 
les organes respectifs de la direction des Conseils et des Comités exécutifs de ceux-ci 
et, - dans le meilleur cas - les ont transformés en organes déconcentrés. A la suite de 
la loi sur les Conseils l'introduction de la «double subordination» a conduit à des ré-
sultats mixtes, parce que la formation de la proportion de la centralisation-décentra-
lisation dépendait de l'intention de centralisation de l'organe central d'administra-
tion spécialisée et de la capacité de résistance des organes territoriaux, locaux, mais 
non de la mise en ordre de la règle de droit. (Sous l'empire de cette loi la réglementa-
tion des attributions n'a pas eu lieu.) Finalement, la décentralisation est devenue illu-
soire parce que l'organe de Conseil a été en pleine incertitude sur les bases économi-
ques du développement. Ses fonds budgétaires mêmes ont dépendu d'année en an-
née de la résolution du gouvernement central. De cette manière, les Conseils ne pou-
vaient diriger le développement nommé territorial ou local, ni contribuer à la réalisa-
tion des tâches centrales. 
La cause du développement de toutes ces contradictions a été le manque de la 
division du travail réfléchie et légalement réglementée (ce qui répondait par ailleurs 
à une ligne de conduite politique déterminée). L'exigence de la réglementation a 
souvent conduit cependant à une maximalisation (on a souhaité la réglementation 
entière et définitive par la loi de toute attribution) laquelle elle seule a empêché éga-
lement la réglementation juridique nécessaire. Enfin, dans les dernières années, 
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presque dans tous les pays socialistes on a abordé d 'une manière plus réaliste la 
réglementation des compétences centrales et locales, respectivement territoriales. 
L'une des formes de celle-ci a été l'élaboration des actes constitutionnels hongrois de 
1971-1972. Dans la définition de la loi sur les Conseils de 1971 («organe de repré-
sentation populaire et d'auto-administration ainsi que de l'administration publi-
que») s'inclut le système autonome des droits des Conseils (décentralisation auto-
nome), mais également l'obligation que les Conseils aient soin «de l'exécution des 
règles de droit» et «de la réalisation des objectifs étatiques centraux» (attributions 
décentralisées). En Hongrie, en 1971 une loi constitutionnelle avait établi les attri-
butions décentralisées (autonomes) d 'une manière beaucoup plus ferme en compa-
raison de la réglementation antérieure. Elle n'a pas insisté sur une telle réglementa-
tion unitaire et permanente des attributions déconcentrées, et n'a pas rendu possible 
la stabilisation et la soustraction de telles attributions qu 'à un échelon très haut des 
sources de droit. 
La ligne séparative de la décentralisation et de la déconcentration passe ce-
pendant — ainsi que nous le voyons - à l'intérieur des organes de représentation po-
pulaire locaux et territoriaux mêmes et cette ligne constitue plutôt une espèce de li-
gne «démarcative» provisoire. En effet, la division des attributions n'est stable que 
d'une façon relative. Les besoins sociaux dissolvent et redissolvent la réglementation 
antérieure. Il est naturel que dans les pays socialistes la méthode de la planification 
de commencement est remplacée par une telle autre dans laquelle en conséquence de 
la modernisation de la grande industrie l 'effet de celle-ci, ses relations de production 
et économiques peuvent rendre superflue la direction de planification administrative 
antérieure. De ce fait se produisent de nouvelles autorisations d'autonomie garanties 
par la loi aussi, d'autre part la préparation mécanique de données. Les possibilités de 
la planification par des méthodes mathématiques modernes rendent objectifs cer-
tains processus et rétrécissent à l'échelon de la décision l'échelle des variations ima-
ginables. Je dois y ajouter encore que l'exigence de l'utilisation optimale des ordina-
teurs peut comporter une concentration nécessaire, puisque l'utilisation de ceux-ci à 
l'échelon inférieur n'est guère imaginable. 
La question la plus significative de la contradiction d'entre le centre et l'auto-
nomie a un caractère économique: l'arrière plan du financement des tâches. Au cours 
de l'accomplissement de son travail de planification l'Etat socialiste centralise la réa-
lisation de certaines tâches et par conséquent prend soin de fonds centraux de la réa-
lisation de l'activité ayant lieu sur le territoire. Que dans une période donnée cela soit 
supercentralisé ou proportionnel, on doit le juger selon les tâches et les possibilités 
surgissant. Dans la majorité des pays socialistes la construction de logements et le 
développement culturel constituent la tâche qui se présente localement ou territoria-
lement, dotée cependant pour la plupart par le centre. Si l 'on n'avait pas introduit les 
différentes techniques modernes de construction de logements et n'avait pas créé de 
possibilités séparées de financement, des revenus centraux, il aurait été impossible 
d'aider la construction de logements, cette question sociale et économique fonda-
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mentale d'entrer sur la voie de la réalisation. Ou bien, si l 'on avait dirigé le dévelop-
pement culturel sur la voie de l'autofinancement, on aurait pu difficilement éviter la 
commercialisation de cette activité, - et par conséquent la diminution prononcée de 
son niveau. En même temps, sans certaines garanties de l'autonomie de la gestion 
territoriale, locale les droits «d'autonomie» des organes territoriaux et locaux s'atro-
phieraient. Par contre, dans le cas où à cause de la concentration des tâches de déve-
loppement on ne peut s'imaginer de nos jours une telle réglementation des sources 
de revenus des Conseils territoriaux et locaux, avec laquelle peuvent en général ba-
lancer les dépenses, les subventions centrales assurées pour une période plus longue 
permettent de planifier d'une manière relativement autonome l'économie territo-
riale et locale. Bien sûr, avec la garantie nominale de ses sommes l'augmentation des 
dépenses peut devenir la source de nouvelles tensions. 
Les organes dont j'ai présenté la fonction, les tensions, contradictions ne 
constituent que des exemples à ce qu 'au sein de l'organisme de l'Etat socialiste peu-
vent se développer des contradictions non seulement comme résultats des solutions 
d'organisation erronées, mais également pour le fait qu'avec le mouvement perma-
nent de la vie sociale les formes d'organisation de l 'Etat relativement stables se survi-
vent d'une manière nécessaire. Donc, ce n'est pas cela la tâche des sciences sociales, 
ainsi de la science du droit constitutionnel et de la science politique, qu'elles «prou-
vent» le développement harmonique de cet organisme, mais qu'elles révèlent les rai-
sons des contradictions intérieures et extérieures - dans leur majorité égalisables-et 
présentent sur la base de leurs constatations des propositions fondées d 'une manière 
scientifique en vue de l'élaboration des modèles conformes aux exigences de l'épo-
que. Le mécanisme qui semble du dehors être en mouvement tranquille fonctionne 
avec beaucoup de tensions; pour qu'il puisse réaliser ses buts socialistes, celles-ci 
doivent être liquidées de jour en jour — en connaissance du fait que par la force des 
choses, d'autres, plus nouvelles en prendront naissance. 
Innengegensätze und Ausgleichungen im Staatswesen des Sozialismus 
von 
O . BIHARI 
Die sozialistische Staatswissenschaft be faßte sich mit d e n Machtverhältnissen innerhalb des 
Staatswesens während e iner langen Zeit desha lb nicht, weil sie d ie e i n e Seite des G e d a n k e n von Montes-
quieu, die Dauerhaftigkeit des Kompromisses zwischen den Klassen und auf dessen Grund die zwischen 
Klassen verteilbare Macht nicht annahm und nicht annehmen konnte . Eine einheitüche Beschaffenheit 
der Klassenbasis der Macht verrät an sich nicht alles über die Verhältnisse , die zwischen den staatlichen 
Organen bestehen, über d ie eventuellen G e g e n s ä t z e , über die Mit te l ihrer Beseitigung, über die Formen 
der Zusammenarbeit . 
D i e quantitative Z u n a h m e der Rechtsschaffung ist eine wel tbekannte Tatsache, parallel mit der 
Akzelerat ion, die in den Gesellschafts- und Wirtschaftsverhältnissen vonstatten geht. A u f dem Gebiete 
der Gesetzgebung können die Staaten zwischen zwei Möglichkeiten wählen: entweder wandeln sich die 
Parlamente zu einer Abst immungsmaschine u m , oder geben sie d e m Druck nach, verschiedene Formen 
der außerparlamentarischen Rechtsschaffung zustande bringen zu lassen. In den sozialistischen Staaten 
tauchte in den vergangenen zwei Jahrzehnten das Erfordernis der Auf lösung solcher innerer Spannung 
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auf , d ie d ie Verwi rk l i chung d e r ursprüngl ichen Ver fassungspr inz ip ien zu verzerren und d ie d e n zeitgemä-
ßen K o m m u n i k a t i o n s b e d i n g u n g e n e n t s p r e c h e n d e A u s d e h n u n g d e s sozialistischen D e m o k r a t i s m u s zu 
v e r h i n d e r n geeignet war . D e s s e n versch iedene A u f l ö s u n g s f o r m e n w u r d e n in den sozial is t ischen Staaten 
ve r such t . 
A u c h auf dem G e b i e t e der Rechtsanwendung en ts tehen d ie Innengegensä tze a u s d e r unzei tgemä-
ßen U b e r w u c h e r u n g o d e r a u s der Unzu läng l i chke i t einiger O r g a n e . D e m e n t s p r e c h e n d gilt die Ausbil-
d u n g d e r zeilgemäßen Verhältnisse innerha lb d e s Staa tswesens als Ausgle ichung. 
E in andere r G r u n d de r Entwicklung d e r Gegensä tze ist d e r Mangel einer ü b e r l e g t e n und ge-
setzlich geregel ten Arbeitsteilung. 
D i e Grenzl in ie d e r Dezent ra l i sa t ion u n d D e k o n z e n t r a t i o n z ieh t sich innerhalb d e r O r t s - und Ge-
b ie t svo lksve r t r e tungsorgane selbst und diese L in i e ist eher i rgende ine ,,Demarkationslinie". Die Vertei-
lung d e r K o m p e t e n z e n ist näml ich nur in e i n e m rela t iven Sinn als s t andha f t i g zu b e t r a c h t e n . Die Gesell-
s cha f t sbedür fn i s se lösen e ine f rühe re R e g e l u n g i m m e r wieder au f . 
I n n e r h a l b des sozialist ischen S t a a t s w e s e n s können sich Gegensä t ze nicht n u r wegen der 
f e h l e r h a f t e n Lösungen ausb i lden , sondern a u c h desha lb , weil sich d i e v e r h ä l t n i s m ä ß i g s / a M e « Staatswe-
s e n s f o r m e n neben der s t e t e n Bewegung des gese l l schaf t l ichen L e b e n s no twend ige rwe i se übe r l eben . Die 
A u f g a b e de r Staa ts rechtswissenschaf t und de r pol i t i schen W i s s e n s c h a f t ist die G r ü n d e d e r Innengegen-
sätze, die meis tens ausg le ichbar sind, zu e n t d e c k e n und aufgrund i h r e r Fests te l lungen e i n e n wissenschaft-
lich b e g r ü n d e t e n Vorsch lag be t re f fend die A u s a r b e i t u n g z e i t g e m ä ß e r Modelle zu u n t e r b r e i t e n . 
Внутренние противоречия и уравнения в социалистическом 
государственном аппарате 
о . Б И Х А Р И 
Н а у к а о с о ц и а л и с т и ч е с к о м г о с у д а р с т в е д о л г о е в р е м я н е з а н и м а л а с Б * о т н о ш е -
н и я м и в л а с т и в н у т р и г о с у д а р с т в е н н о г о а п п а р а т а п о т о м у ч т о о н а н е п р и н и м а л а и н е 
с м о г л а п р и м и н а т ь и д е ю М о н т е с к ь е о п р о ч н о м к о м п р о м и с с е м е ж д у к л а с с а м и и, н а 
о с н о в а н и и э т о г о , р а з д е л и м у ю м е ж д у к л а с с а м и в л а с т ь . Е д и н с т в о к л а с с о в о й б а з ы 
в л а с т и с а м о п о с е б е н е о б н а р у ж и в а е т в с е о б о т н о ш е н и я х г о с у д а р с т в е н н ы х о р г а н о в 
м е ж д у с о б о й , о в о з м о ж н ы х п р о т и в о р е ч и я х и с п о с о б а х и х и с к л ю ч е н и я , о б о р г а н и -
з о в а н н ы х ф о р м а х с о т р у д н и ч е с т в а . 
В с е м и р н о и з в е с т н о , ч т о п а р а л л е л ь н о с а к ц е л е р а ц и е й в о б щ е с т в е н н о - э к о н о -
м и ч е с к и х о т н о ш е н и я х п р а в о т в о р ч е с т в о т о ж е р а с т е т к о л и ч е с т в е н н о . В о б л а с т и 
з а к о н о д а т е л ь с т в а у г о с у д а р с т в и м е ю т с я д в а п у т и : и л и п а р л а м е н т ы п р е в р а щ а ю т с я 
в м а ш и н у г о л о с о в а н и я , и л и ж е о н и п о д д а ю т с я н а ж и м о м , ч т о б ы в о з н и к л и р а з л и ч н ы е 
в н е п а р л а м е н т с к и е ф о р м ы п р а в о т в о р ч е с т в а . З а и с т е к ш и е д в а д е с я т и л е т и я в 
с о ц и а л и с т и ч е с к и х с т р а н а х в о з н и к л о т р е б о в а н и е у с т р а н е н и я в н у т р е н н е й н а п р я ж е н -
н о с т и , к о т о р а я м о г л а и с к а ж а т ь о с у щ е с т в л е н и е п е р в о н а ч а л ь н ы х п р и н ц и п о в с о ц и а -
л и с т и ч е с к и х к о н с т и т у ц и й и т о р м о з и т ь р а с ш и р е н и е с о ц и а л и с т и ч е с к о й д е м о к р а т и и , 
с о о т в е т с т в у ю щ е е с о в р е м е н н ы м у с л о в и я м к о м м у н и к а ц и и . С о ц и а л и с т и ч е с к и е г о с у -
д а р с т в а и с п ы т ы в а л и р а з л и ч н ы е ф о р м ы с м я г ч е н и я э т о й н а п р я ж е н н о с т и . 
В н у т р е н н и е п р о т в о р е ч и я в о б л а с т и п р и м е н е н и я п р а в а т о ж е в ы т е к а ю т и з н е 
с о о т в е т с т в у щ е г о с о в р е м е н н о с т и р а з р а щ е н и я и н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о с т и д е я т е л ь -
н о с т и н е к о т о р ы х о р г а н о в . С о г л а с н о э т о м у с о в р е м е н н ы е п р о п о р ц и и н а д о с о з д а т ь в 
г о с у д а р с т в е н н о м а п п а р а т е . 
Д р у г о й п р и ч и н о й в о з н и к н о в е н и я п р о т и в о р е ч и й я в л я е т с я о т с у т с т в и е о б д у -
м а н н о г о р а з д е л е н и я т р у д а , о т р е г у л и р о в а н н о г о в з а к о н о д а т е л ь н о м п о р я д к е . 
Р а з г р а н и ч и т е л ь н а я л и н и я д е ц е н т р а л и з а ц и и и д е к о н ц е н т р а ц и и п р о х о д и т 
в н у т р и м е с т н ы х и т е р р и т о р и а л ь н ы х п р е д с т а в и т е л ь н ы х о р г а н о в и э т а л и н и я с к о р е е 
я в л я е т с я к а к о й - н и б у д ь в р е м е н н о й « д е м а р к а ц и о н н о й » л и н и е й . Р а з д е л е н и е ж е к о м -
п е т е н ц и й л и ш ь р е л я т и в н о я в л я е т с я п р о ч н ы м . О б щ е с т в е н н ы е п о т р е б н о с т и с н о в а и 
с н о в а р а с т о р г а е т п р е д ы д у щ е е р е г у л и р о в а н и е . 
В с о ц и а л и с т и ч е с к о м г о с у д а р с т в е н н о м а п п а р а т е п р о т и в о р е ч и я м о г у т в о з н и к а т ь 
н е т о л ь к о в с л е д с т в и е о р г а н и з а ц и о н н ы х н е д о с т а т к о в , н о и п о т о м у , ч т о н а р я д у с п о -
с т о я н н ы м д в и ж е н и е м о б щ е с т в е н н о й ж и з н и в с и л у н е о б х о д и м о с т и и з ж и в а ю т с е б я 
с р а в н и т е л ь н о с т а б и л ь н ы е ф о р м ы г о с у д а р с т в е н н о г о а п п а р а т а . З а д а ч а н а у к и г о с у -
д а р с т в е н н о г о п р а в а и п о л и т и ч е с к и х н а у к с о с т о и т в т о м , ч т о б ы о б н а р у ж и в а т ь п р и -
ч и н ы в н у т р е н н и х — и в б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в п р и м и р и м ы х — п р о т и в о р е ч и й и 
о с н о в ы в а я с ь н а э т и х р е з у л ь т а т а х в н е с т и н а у ч н о о б о с н о в а н н ы е п р е д л о ж е н и я п о 
р а з р а б о т к е с о в р е м е н н ы х м о д е л е й . 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, lom us 17. 1975 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 17 (3—4). pp. 249-274 ( 1975) 
Тезисы к построению понятия преступления 
л. вишки 
научный руководитель сектором 
И н с т и т у т а Государства и Права В А Н 
Теоретики венгерского уголовного п р а в а , преподаватели высших у ч е б н ы х за-
ведений и сотрудники научно-исследовательских институтов не столь давно п р о в е л и 
д и с к у с с и ю о различных воззрениях в связи с понятиями преступления и н а к а з у е м о с т и . 
, Данная статья излагает расширенные м а т е р и а л ы тезисов, представленных в качестве 
основы д л я дискуссии, о д н а к о — в виду ограниченности о б ъ е м а — без ссылки на л и т е -
ратуру. В статье рассматривается объективный и субъективный характер о б щ е с т в е н н о й 
о п а с н о с т и , м е с т о этого понятия в структуре понятия преступления, его ф о р м а л ь н ы й и 
материальный характер. П о д р о б н о о б с у ж д а ю т с я с о о т н о ш е н и я между у с т а н о в л е н и е м 
состава преступления и п р о т и в о п р а в н о с т ь ю в структуре п о н я т и я преступления, п о с л е 
чего п о д в е р г а ю т с я анализу отдельно также и прочие м о м е н т ы , участвовавшие в ф о р м и -
ровании и с с л е д у е м о г о понятия. В порядке заключения констатируется, что с о ц и а л и с т и -
ческое у г о л о в н о е право неизменно м о ж е т и м е т ь своей о с н о в о й только н а д л е ж а щ е 
с ф о р м и р о в а н н о е , научно состоятельное м а т е р и а л ь н о е понятие преступления. 
I. Общественная опасность, как фундаментальный элемент 
понятия преступления 
1. Введение 
В Венгрии в последующие годы вновь предстоит разрешить задачу со-
здания нового уголовного кодекса. Уголовноправовая наука должна сыграть 
большую роль в заложении теоретической базы кодификации. 
В ходе создания нового закона при формулировке каждого распоряжения, 
— в том числе при формулировке положений, касающихся понятия преступ-
ления, его компонентов и наказуемости — следует стремиться к тому, чтобы 
будущее регулирование отвечало позиции социалистической уголовноправовой 
науки, удовлетворяло требованиям практики и без внутренних противоречий со-
вмещалось со всей системой законодательного регулирования. В интересах 
этого в ходе подготовительной работы наука должна подвести итог новых 
достижений теории, и, с другой стороны, того опыта, который накопился в 
процессе применения действующего теперь УК. При этом проводимую коди-
фикацию нужно использовать для разрешения всех таких теоретически еще 
неуясненных вопросов, имеющих также и практические последствия, которые 
более или менее правомерно и мотивированно возникают в связи с ныне дей-
ствующими законоположениями и нормами. 
Принципиальной основой создания нового закона неизменно может слу-
жить только применение материального понятия преступления и последова-
1 Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 17,1975 
250 Jl. Вышки 
тельное проведение этого понятия через всю систему кодекса. Представители 
социалистической уголовноправовой науки занимают единую позицию в том 
аспекте, что социалистическое правотворчество и судебная практика уголовного 
права не может отстраниться от понятия общественной опасности, и что это 
понятие, как материальный элемент понятия преступления — выражая собой 
классовое содержание социалистического уголовного права и избегая формаль-
но-догматический подход, — должно быть сформулировано и в статье закона. 
Функция кодифицированного в законе понятия общественной опасности 
наряду с прямым указанием на классовое содержание угловного права заклю-
чается в следующем: 1) из кодифицированного в законе понятия об-
щественной опасности явствует, что именно служит основами м законодателю 
для квалификации отдельных поведений и декларации их преступлением; 
2) принятие этого понятия за основу служит законодателю ориентиром, при 
ка ких условиях может он включить какую-либо деятельность или поведение 
в диспозицию уголовноправовой нормы; 3) помогает правоприменителю 
в решении проблем толкования нормы права, т. е. в сомнительных случаях 
— и в первую очередь в связи с не регламентированными в законе причи-
нами, исключающими противоправность, дает для них указания, как нужно 
правильно трактовать закон в случае некоторых поведений, стоящих на грани 
составов, формально подпадающих под действие уголовноправовой нормы; 
и, наконец, 4) дает указание относительно сущности, содержания сознания, 
которое требуется для отдельных форм преступности. Из основополагающей 
важности и многообразности этих функций сразу же незамедлительно следует, 
что при кодификации понятия общественной опасности закладывается один 
из фундаментальных устоев уголовного правотворчества и судебной практики, 
и что это понятие как в теоретическом, а равно и в практическом аспекте 
должно быть состоятельным, однозначным и неуязвимым. 
В законе № V от 1961 г. — венгерский Уголовный кодекс — в абзаце (2) 
2-го §-а даётся определение понятия общественно опасного деяния. Это опре-
деление полностью выполняло большинство перечисленных функций, под-
твердилась его хорошая применимость и на практике, а также и его дидакти-
ческая состоятельность. Однако действующа^ дефиниция не могла достичь, 
чтобы уголовноправовая наука единообразно трактовала и объясняла это 
понятие, и вместе с тем в ходе теоретических исследований выявилось наличие 
некоторых кроющихся в этом определении понятийных или логических проти-
воречий. 
Определение понятия, данное в законе, вызывает необходимость поста-
новки ряда принципиально-теоретических соображений в двух направлениях. 
Первая проблематика, нуждающаяся в более непосредственном изучении, 
возникает в связи с тем, что цитированный абзац даёт определение не об-
щественной опасности, а общественного опасного деяния, и поэтому оставля-
ет место, чтобы усомниться в том отношении, что поскольку человеческие 
поступки бесспорно являются диалектическим единством объективных и 
субъективных элементов, какие же субъективные компоненты противоправных 
поведений, уязвляющих или ставящих под угрозу объекты права, перечисленные 
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в определении закона, нужно — и нужно ли вообще — считать фактором, участ-
вующим в обосновании или формировании степени общественной опасности. 
Второй круг проблем сопряжен с возможностью одного грамматического 
толкования, представляющегося, пожалуй, формальным. А именно, ведь 
из того, что вслед затем, как закон, определяя понятие общественно опасного 
деяния, в качестве охраняемых объектов права ставит в ряд государственный, 
общественный или экономический строй и личность или права граждан, на 
первый взгляд вовсе не однозначно следует, каково правильное теоретическое 
решение тех случаев, когда отдельные деяния неоспоримо ущемляют, например, 
личность какого-либо гражданина, однако ущемляющее деяние, как таковое, в 
целом не противоречит, не противостоит общественному порядку. 
2. Объективный характер общественной опасности 
Нынешняя кодифицированная дефиниция общественно опасного деяния 
не дает однозначного указания относительно того, зависит ли общественная 
опасность деяния только лишь от элементов внешней среды, в которой про-
изошло деяние, или же не только от этих внешних элементов, либо же, иными 
словами: является ли общественная опасность в этом смысле чисто объектив-
ной категорией? Из формулировки закона однозначно явствует, что с точки 
зрения применения уголовных законов опасность для общества могут пред-
ставлять только деяния, то есть деятельность или упущение (действия или 
бездействие) человека, и постольку в понятие общественно опасного деяния 
неоспоримо входит как неотъемлемый элемент понятия человеческого деяния — 
сам волевой импульс. Однако это обстоятельство в аспекте поставленной 
проблемы не приближает нас к решению, ибо в тексте закона термин «об-
щественно опасное» является только лишь атрибутом деяния и, таким образом, 
объективизирующееся в деянии волеизъявление человека может исследоваться 
независимо от этого понятия, более того, теория уголовного права и изучает 
волю человека самостоятельно, как автономный основной элемент преступного 
деяния. 
Следовательно нужно сделать уже и следующий шаг, и искать ответа на 
вопрос, оказывают ли влияние на общественную опасность деяния также и — 
и следовательно, не только на квалификацию деяния — дальнейшие субъек-
тивные, то есть существующие в психике совершителя элементы — помимо 
волевого элемента деяния человека, представляющего собой тоже основную 
базу понятия преступления. 
В социалистической уголовноправовой науке имеются различные позиции 
по поводу данного вопроса, которые по своей сути могут быть распределены 
на четыре группы: 
а) По мнению отдельных авторов, общественная опасность деяния за-
висит лишь от фактического, объективно осуществленного нарушения или 
доставления в опасность объекта права. По такому воззрению в обосновании 
общественной опасности роль получают только элементы внешней среды 
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деяния, а субъективные элементы деяния могут быть предметом изучения 
только в сфере вменения деяния. 
б) По мнению многих авторов, общественную опасность деяния образует 
совокупность как объективных, так и субъективных элементов деяния. Эти 
авторы ссылаются на то, что поскольку человеческие поступки являются ди-
алектическим единством объективных и субъективных моментов, точно так же и 
понятие общественно опасного деяния может быть только такого рода един-
ством. Таким образом, в рассматриваемом понятии в равной мере содержатся 
объективные и субъективные компоненты понятия преступления и лишь в 
комплексном своем эффекте могут ответить на вопрос, вообще опасно ли 
изучаемое поведение для общества, и если опасно, в какой степени. 
в) Все больше авторов разделяет мнение, что хотя общественная опас-
ность деяния вообще и фундаментально действительно определяется внешними 
элементами деяния, и таким образом она является в своей основе объективной 
категорией, все же они признают, что в связи с некоторыми видами деяний в 
порядке исключения нужно принимать во внимание также и субъективные мо-
менты, для того, чтобы ответить на вопрос, является ли данное деяние опасным 
для общества или же оно не представляет собой общественной опасности. 
В составе главной группы теорий, признающих в исключительных случаях 
участие субъективных элементов, можно различать две подгруппы: отдельные 
авторы безоговорочно признают, что в порядке исключения необходимо при-
нимать во внимание также и субъективные моменты, именно из-за их субъек-
тивности. Другие же авторы желают сохранить объективный характер понятия 
общественной опасности тем, что указывают на «объективную тенденцию, 
направление воздействия, воплотившегося в поведении», стало быть ссылаются 
на предполагаемую объективизацию в деянии тех процессов, которые проис-
ходят в субъекте проявителя данного деяния. 
г) Существует, наконец, и такая позиция, которая усматривает принци-
пиальное различие между двумя родами понятия общественной опасности: 
обще философско-социальным и юридическим понятиями. Эта точка зрения в 
составе первого понятия признает полное единство субъективных и объектив-
ных элементов и неизбежное их взаимодействие в формировании наличия и 
степени общественной опасности, тогда как в связи с юридическим понятием 
считает, что в сфере права в обосновании противоправности, формально сов-
падающей с понятием общественной опасности — вследствие искусственного, 
но необходимого и полезного разделения — роль получают только объектив-
ные элементы даже и в том случае, если и здесь нельзя отрицать как исключение 
воздействие некоторых, объективизируемых в своих тенденциях субъективных 
компонентов. 
Литературная критика была способна представить аргументы легче всего 
против воззрений, изложенных под пунктами б) и в). Дело в том, что воззрение, 
согласно которому общественная опасность трактуется как совокупность объ-
ективных и субъективных элементов понятия преступления, необоснованно и на 
этом уровне сплавляет воедино понятия, означающие автономны; отправные 
основы понятия преступного деяния. Это делает формальным критерий об-
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щественной опасности, ведь лишает его самостоятельного значения и переводит 
этот признак в категорию «общей бесценности» деяния, вступая в противо-
речие тем самым с большинством литературных воззрений, обоснованно кри-
тикующих учение «общей бесценности», воспринятое в таком смысле. 
Точка зрения, изложенная под пунктом в), действительно избегает эту 
ошибочную теоретическую отправную позицию, в то же время, однако, теперь 
уже -на уровне круга понятия общественной опасности воскр-шает и реститу-
цирует дискуссию буржуазного уголовного права об объективной или субъек-
тивной сущности (материальной) противоправности. Эта полемика ведется уже 
десятилетиями, ее материалы заполняют множество объемистых томов и 
хорошо известны деятелям социалистической уголовноправовой науки. По-
этому достаточно изложить суть вопроса, без того, чтобы вдаваться в под-
робности. В противовес тому воззрению классического учения о противоправ-
ности, которое основанием (материальной) противоправности деяния считало 
единственно лишь причинение результата, ущемленние объекта права или его 
угрожаемость, литература последних десятилетий через «открытие» существо-
вания субъективных элементов противоправности пришла к учению о финаль-
ном деянии, а затем к учению о персональной противоправности. Согласно 
этому субъективные моменты (например, цель совершителя) должны прини-
маться во внимание уже не только для установления противоправности осу-
ществления отдельных составов, но и вообще нет ни одного преступления, при 
рассмотрении которого можно было бы обойтись без привлечения в понятие 
противоправности самих субъективных целеустремлений (а в случае преступ-
лений без специальной целенаправленности — направленности умысла) со-
вершителя. 
Важнейшее поучение дискуссии — независимо от сущностного ее исхода и 
несомненного существования все ослабевающих контрдоводов высказываемых 
сторонниками учения об объективной противоправности, — заключается в 
том, что если теория, на почве дискуссии по вопросу об объективности или 
субъективности понятия противоправности, пусть хоть на самую малую толику 
— даже и провозглашая исключительность, «объективизацию, осуществляю-
щуюся в тенденции» или какое бы то ни было иного рода ограничение и ого-
ворки — но поддается, уступает проникновению волевых элементов сознания 
совершителя в (материальное) понятие противоправности, то едва ли возможно 
ввиду внутренней логики вещей остановиться на уровне субъективных элемен-
тов противоправности, уже признанных в сфере исключительных случаев, и не 
принять с полной последовательностью то воззрение, которое провозглашает, 
что субъективные элементы по необходимости и во всех случаях играют роль 
в формировании противоправности деяния. Дело в том, что т. н. учение о 
финальном деянии — и посредством этого также и учение о персональной про-
тивоправности —, хотя и не могло убедительно показать онтологические осно-
вы своих рассуждений, но при логическом подходе с не меньшим успехом может 
утверждать, например, и об умысле, принадлежность к противоправности, как 
это делается в концепции, изложенной в пункте в), относительно субъективных 
элементов противоправности, ограничивающихся специальной целенаправлен-
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ностью и другими подобными моментами. Совершенно очевидно это в случае 
тех деяний, где по вопросу наличия или отсутствия общественной опасности 
позиция может быть занята только при условии, если знаем направление 
умысла, так, например, в случае покушения, но в еще большей степени, во всех 
случаях приготовлений. 
Внутренняя логика концепции под пунктом г) безупречна, в то же время 
она вступает в противоречие с изначальным принципом социалистической 
уголовноправовой науки, что общественная опасность не представляет собой 
юридической категории, а является понятием общественной действительности, 
которое всего лишь перенимается и используется уголовным правом и вообще 
правом, которое не изменяет её первоначально социального значения. При 
таких обстоятельствах фактическая принципиальная ошибка концепции состоит 
в том, что в случае, если она берется в основу, то понятие, существующее и вне 
права, термин, отражающий социальную действительность, должны означать 
нечто иное в сфере права, чем вообще. Вместе с тем, подобная «юридикация» ка-
тегории общественной опасности затем фактически и неопровержимо не что 
иное, как перенятие другим термином понятия материальной противоправ-
ности, применяемой буржуазным уголовным правом. Более того, это означает 
перенесение социальной категории общественной опасности на уровень права, 
и в подмен материализации противоправности означает формализацию поня-
тия общественной опасности. Такое фактическое последствие наступает не-
минуемо, и тут нисколько не может помочь и то, что представители этого воз-
зрения признают, что понятие общественной опасности — если даже ее содержа-
ние иное —, но существует и вне права, так как фактическая его функция оста-
ется только как противоправность, а с точки зрения общественной реальности, 
которая наполняет его содержанием, можно говорить во всяком случае только 
не о том же самом понятии, если вообще можно объяснить изменение содержа-
ния и значения, происходящее с юридикацией. При всем том — и с точки зрения 
уголовноправовой теории это эквивалентное опгс ние — рассматриваемое воз-
зрение является всего лишь замаскированной разновидностью уже ранее упо-
минавшегося учения об «общем обесценении», ведь, если объективные элементы 
общественной опасности служат фундаментом противоправности, а субъек-
тивные элементы — как бы мы ни формулировали, но фактически все же — 
расцениваются в виновности, во вменяемости, то эти элементы в конечном счете 
вновь-таки встречаются в общем — опять-таки не юридическом, но выражаю-
щем общую обесцененность деяния — главном понятии общественной опас-
ности. А тогда общественная опасность в своем социальном, вне-правовом 
смысле уравнивается с понятием преступного деяния, от этого понятия отли-
чается только формальной противоправностью, и таким образом круг замы-
кается. 
В случае представления концепций, изложенных в пунктах б), в) и г), 
исходя из всего этого трудно и вряд ли последовательно — разве лишь в случае, 
если взять за основу в порядке исключения искусственное юридическое понятие 
— говорить об объективном характере понятия общественной опасности, об 
«объективности» общественной опасности. Вопреки этому, в уголовноправовой 
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науке многие пытаются это сделать, даже и из числа представителей рас-
сматриваемых концепций. Есть такие авторы, которые под этой объектив-
ностью понимают то, что общественная опасность является объективным 
явлением, отображает объективную опасность, и что опасность не только мы-
слительная, но и реальная. По другим воззрениям объективность означает, что 
опасность не зависит от того, знал ли об этом — или нет — проявитель данного 
поведения. 
Такие и подобные объяснения нисколько не изменяют того факта, что 
— если под общественной опасностью нами действительно понимается не 
всего лишь стерильная юридическая категория — признание воздействия 
субъективных элементов так или иначе — и только в лучшем случае как исклю-
чение — всяческим образом означает субъективизацию понятия обществен-
ной опасности. 
Из всего этого следует, что поскольку социалистическая уголовноправо-
вая наука хочет сохранить, отстоять свою концепцию, провозглашаемую до-
селе об объективном характере общественной опасности, и в то же время эту 
позицию желает убедительно обосновать и провести эту позицию без логическо-
го излома по всем взаимосвязанным аспектам учения о преступлении, то в 
качестве парвильного, верного отправного момента может принять только 
точку зрения, изложенную под пунктом а), то есть должна занять позицию, 
согласно которой общественная опасность деяния зависит только от объек-
тивных элементов, элементов внешней среды. 
В пользу обоснованности такой позиции говорит в первую очередь и то, 
что неминуемо необходимо воспринимать, трактовать общественную опас-
ность в качества единого понятия, гомогенной социальной категории, которые 
с неизменным содержанием только используются правом, но которым право не 
присваивает самостоятельного, отличного значения. Лишь так может служить 
общественная опасность действительным социальным основанием понятия 
преступления, его реальным материальным элементом, верно выявляющим дей-
ствительные, а также и классовые аспекты. В противном случае может пока-
заться, как будто подходящая для непосредственного использования правом ка-
тегория, выражающая общественную "действительность, либо вовсе не су-
ществует, или — если и существует — право может взять ее в основу только в 
модифицированной форме. 
Теория в то же время по изложенным причинам действительно находится 
в трудном положении, если пытается последовательно представлять такую 
объективизирующую позицию. Если мы исходим из того положения, что в 
общественной действительности субъективные моменты тоже воздействуют 
на формирование опасности, то почему было бы это иначе в мире права? И что 
гарантируется в этом юридическом мире искусственным разобщением, от-
граничением объективного от субъективного, если факт, что в некоторых 
случаях обособление, изоляция субъективного делает неоценимым также и 
существование объективного? Наряду с этим сознательные или неосознанные 
семантические причины уже и сами по себе вызывают надобность некоторой 
субъективизации понятия. Применение понятия «опасности» в термине дейст-
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вительно служит помехой, ибо позволяет сделать такой вывод, с каковым и 
действительно сталкиваемся в литературе, а именно, что понятие опасности 
относится в первую очередь не к уже наступившим последствиям, а к послед-
ствиям, ожидаемым в будущем. Это и мотивировало бы сплошное вовлечение 
субъективных элементов с целью измерения вероятности будущего вредного 
эффекта и оценки необходимости принятия превентивных мер. 
Конечно, теория может относительно легко миновать или преодолеть эти 
опасения. Исходная, отправная точка зрения, последовательно использующая 
материальный элемент общественной опасности, содержащийся в понятии 
преступления, и правильно объективизирующая этот элемент, и, следовательно, 
означающая также и гарантию законности, ведь а приори всегда увязывала 
мотивы отнесения к противоправности с уже наступившим вредным эффектом 
или реализовавшейся возможностью эффекта, и считала это отправной по-
зицией, основанием и контрольным критерием деятельности как правотворца, 
так и судебной практики. 
В сущности, следовательно, теория и правотворчество исходят из поня-
тия вредности для общества (или во всяком случае теория — если и не всегда 
сознательно — это понимает под общественной опасностью). А при такой 
исходной позиции основание для квалификации деяния преступлением действи-
тельно может быть чисто объективной категорией и состоит из ущемления 
правовых благ, а также из факта причинения результата. Подобное объектив-
ное понятие представляется пригодным как для обоснования противоправности, 
так и для цели взвешивания степени общественной опасности, ведь им охватыва-
ется важность охраняемого объекта права, а еще универсальнее — важность 
охраняемых общественных отношений, степень ущерба или подверженности 
опасности предмета совершения (или действия); такой момент, что направлено 
ли действие против одного или против нескольких объектов права или совер-
шения, одним словом, включает в себя расцениваемым образом все компо-
ненты, составляющие объективного эффекта деяния. Это означало бы, что 
деяние, которое должно декларироваться преступлением, может считаться об-
щественно опасным потому, или вследствие того, что оно причинило вредное 
для общества последствие. А это вредоносное последствие является объек-
тивным эффектом деяния и безо всякой принципиальной ошибки может быть 
отделено от всех субъективных моментов этого деяния. 
В том случае, если принять изложенную теперь исходную позицию за 
основу, в силу необходимости приходится представлять такую концепцию, что 
для обоснования общественной опасности уголовное право довольствуется на-
ступлением вредного для общества последствия. Тогда всякое прочее криминал-
политическое соображение (т. е. следовательно, наличие каких объективных и 
субъективных условий, существование каких модальностей надобно, требуется 
для квалификации деяния уголовнопротивоправным, и в составе этого, для 
обоснования заслуженности различных мер наказания за отдельные виды 
преступных деяний) уже со всей очевидностью потребует оценки уже не только 
тяжести общественной опасности, но и всего преступления в целом, стало быть 
его тяжести по объекту, а сверх того и оценку степени вменяемости. 
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Изложенная аргументация, имеющая чисто объективную отправную 
точку, почти во всех отношениях выдерживает научную критику, если говорим 
об оценке не самого по себе объективного состояния, созданного деянием, а о 
причинении состояния, ущемляющего объект права или угрожающего объекту 
права и вследствие этого осуждаемого, неодобряемого. Ведь если теория 
истолковывает общественную опасность как результат человеческого деяния, то 
можно сказать, что при объективной социальной оценке этого деяния ре-
шающим является не субъективная цель или состояние сознания совершителя, а 
вредоносность, вредность с точки зрения общества. При аттестации такого, 
объективно вредного для общества деяния уголовно противоправным деяни-
ем законодатель, разумеется, по необходимости принимает во внимание 
также и психические элементы, излишние для оценки объективной вредности, но 
опираясь уже на объективное понятие общественной опасности, существую-
щего раньше и независимо от этих субъективных элементов, и предоставляю-
щего надежную отправную точку и гарантию соблюдения законности. Таким 
образом становится категория общественной действительности, реальности 
непосредственно используемой для права: деяние, нарушающее, ущемля-
ющее и подвергающее опасности охраняемые законом общественные отно-
шения, является вредным для общества, будем ли рассматривать это понятие 
с точки зрения права, либо же с точки зрения общественной философии. 
Значит, действительно это и было бы последовательным решением, 
удовлетворяющим все требования, и предоставляющим гарантию законности, 
если понятие общественной опасности заместить понятием вредности для 
общества — т. е. по крайней мере со всеобщего согласия подразумевать под 
общественной опасностью общественную вредность? Ответ непременно отри-
цателен даже и в том случае, если принять внутреннюю логику предыдущих 
рассуждений. Отрисателен этот ответ не потому, что по отдельным деяниям 
общественная вредность их может быть опознана лишь при условии, если знаем 
те или иные из субъективных моментов, ведь это не идентично, не равнозначно 
существованию общественной вредности независимо от опознанности этой 
вредности. Ответ отрицателен потому, что в случае последовательного воп-
лощения однозначной объективизации понятия общественной опасности уго-
ловное право не могло бы предусматривать наказуемость ни за непригодное 
покушение, ни за приготовление. Это две категории, на которых терпят крах 
все последовательно объективизирующие концепции. Дело в том, что в 
обоих видах деяния безо всяких трудностей можно построить такие примеры, 
в которых деяния — хотя и по праву заслуживающие наказания — все же не 
объективизируют сами по себе никакого целеустремления, более того, в 
отрыве от моментов сознания совершителя, сами по себе являются обществен-
но полезными, или если и не полезными, то в крайнем случае представляют 
общественно индифферентные образы действий. Однако в свою очередь нет 
никакого повода для того, чтобы вообще и без исключения отказаться от угро-
жения наказанием за непригодное покушение или за приготовление. Однако 
такая категория, которая в случае важных и многочисленных типов деяния 
может обосновываться только при помощи субъективных моментов, уже не 
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может с искренней последовательностью именоваться исключительно объек-
тивной, без того, чтобы не оказаться в противоречии. 
Однако такой нужды и вовсе нет. Материальный элемент понятия пре-
ступления имеет действительное значение в том случае, если откровенно вы-
явит не только классовые установки объявления отдельных деяний наказуемы-
ми, но если делает очевидным также и то, при наличии каких моментов, в каких 
именно случаях может законодатель обоснованно делать заключение о за-
служенное™ наказания. В интересах этого, с одной стороны, как в науке, так и в 
кодифицированной формулировке материального признака преступления нужно 
предоставить место субъективным моментам, фактически незаменимым для 
оценки общественной вредности, и, с другой стороны, нужно избежать, чтобы в 
понятии общественной опасности, выражая общую обесцененность деяния, 
в отношении его обоснования или пусть даже только его тяжести, содержался 
всего лишь совокупный эффект всех объективных и субъективных элементов 
понятия преступления, утратив тем самым свою самостоятельную функцию. 
Этому двойственному требованию может удовлетворять некоторая пере-
делка кодифицированного понятия общественно опасного деяния. Конечно, нет 
надобности заменять слово «опасное» термином «вредное», если нам ясно 
подлинное содержание значения уже укоренившегося словоупотребления. 
В противовес этому, в формулировку закона наряду с кодифицированным те-
перь указанием на нарушение и угрожаемость объекта права, в качестве эк-
вивалентного, равнозначного элемента можно включить указание о том, что 
законодатель может декларировать наказуемыми также и деяния, направлен-
ные на нарушение или ставление под угрозу предусмотренных объектов права. 
Такая формулировка включает в себя субъективные моменты, необходимые для 
обоснования общественной опасности покушения, приготовления и других 
подобных деяний, но в то же время не выходит за их пределы. Ведь бесспорно, 
что там, где деяния уже в силу одного своего объективного воздействия—стало 
быть вследствие фактического ущемления или утрожаемости объектов права — 
опасны для общества, в этих случаях понятие общественной опасности целиком 
и полностью объективизировано и моменты сознания совершителя однозначно 
подвергаются рассмотрению только в сфере виновности, вменяемости. В тех 
же случаях, по которым необходимо учитывать субъективные элементы —, а 
подобные случаи находятся в меньшинстве, ибо при объективной установлен-
ное™ ущемления или угрожаемости объекта права умысел или даже его воле-
вой компонент никоим образом не являются необходимыми для обоснования 
общественной опасности деяния, — дефиниция закона, расширенная указан-
ным элементом, неоспоримо вскрывает мотивы, побудившие законодателя 
декларировать данное деяние преступлением. Такая дефиниция не принуждает 
науку, чтобы она обходным путем, ценой непреодолимых трудностей, пыта-
лась аргументировать общественную опасность таких деяний, декларирован-
ных наказуемыми, в случае которых общественная опасность на основании их 
объективного воздействия или даже объективных «целевых моментов» не толь-
ко не распознаваема, но фактически и-вовсе не существует. 
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Резюмируя, можно констатировать, что сохранение такого понятия об-
щественной опасности, которое «делает необходимым в порядке исключения 
учет и субъективных элементов, но по своей основе является объективным, в 
отношении не малозначительного круга поведений, заслуживающих наказа-
ния, представляет собой трудноразрешимую, а то и совершенно неразреши-
мую проблему. Если же социалистическая уголовноправовая наука хочет из-
бежать отказа от того, чтобы признать общественную опасность самостоя-
тельным элементом материального понятия преступления, и в то же время 
желает сохранить принцип, гласящий, что общественная опасность является 
философе ко-социологической категорией, и означает и в сфере права то же 
самое, что и вооьще в общественной действительности — в крайнем случае с 
тем дополнением, что в сфере права ее основанием может служить только 
человеческое деяние, — то представляется обоснованным дополнить текст 
абзаца (2) § 2 действующего теперь УК указанием о деяниях,направленных на 
ущемление или поставления в опасность объектов права. 
В случае признания необходимости такого дополнения тоже возникает 
еще один дальнейший аспект, который тоже следует продумать. Дело в том, что 
включение элемента направленности на ущемление или поставления в опасность 
объекта права в понятие общественной опасности принципиально открывает 
дорогу для реализации даже и крайне субъективистских теорий уголовного 
права. Ведь в существовании такого определения понятия всякое деяние, на-
правленное субъективно на антиобщественную цель, могло бы послужить 
основанием для его декларирования противоправным, независимо от того, 
какими свойствами располагает деяние, совершенное объективно в интересах 
достижения этой цели; например: совершенно безвредно ли это деяние, со-
циально адекватно или же прямо полезно ли оно. А в этой ситуации мнимое, 
воображаемое преступление тоже опасно для общества, и в силу этого могло бы 
быть противоправным — если только теперь в понятие «направленности» 
теория не примышляла точно так же объективные моменты, как это она вы-
нуждена делать с понятием целенаправленности или подобными иными поня-
тиями. 
Во избежание этой опасности следовало бы продумать, что в дополнение к 
моменту направленности на ущемление объекта права не включить ли в де-
финицию закона также и элемент пригодности для этого. Ибо в таком случае 
совместное фигурирование правонарушительной направленности и общей и 
специфической пригодности для противоправности — выражая это послед-
нее формулировкой кодифицированного в законе состава поведения при со-
вершении, образа действий — частично уже и в понятии общественной опас-
ности делает невозможным всех видов крайнего субъективизма в уголовном 
праве. Поскольку же это решение имеет всего лишь такое дальнейшее послед-
ствие, что нужно отказаться от принципа наказуемости за абсолютно непри-
годное покушение, включение такого дальнейшего элемента в кодифицирован-
ное в законе понятие представляется обоснованным. В этом случае понятие об-
щественно опасного действия можно было бы определить следующим обра-
зом: «Общественно опасным является всякое действие или бездействие, наруша-
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ющее или ставящее под угрозу государственный, общественный или экономи-
ческий строй Венгерской Народной Республики, личность или права граждан, 
т. е. которое направлено на эти объекты права или угрожает им (или: на 
причинение такого нарушения или угрозы) и пригодно для этого». 
3. Формальное и материальное понятие общественной опасности 
В связи с понятием, содержащимся в рассматриваемом законоположении, 
в литературе по уголовному праву выдвигалось и такое воззрение, что данное в 
нынедействующем законе определение понятия общественной опасности оши-
бочно, или во всяком случае вводит в заблуждение, так как по формулировке 
цитированного положения закона нарушение прав или ущемление личности 
отдельного гражданина — формально и согласно грамматическому толкова-
нию — опасно для общества и в том случае, если причинившее это поведение в 
данном случае не опасно для общества, более того, возможно, даже и прямо 
полезно. С виду именно этот случай имеет место, когда, например, личность 
гражданина терпит ущемление потому, что другой гражданин действует в 
позиции необходимой обороны, но точно так же и в случае наличия любой 
иной причины, исключающей противоправность, тоже представляется пра-
вомерной постановка существования изложенного противоречия. 
Именно потому, что очевиден формализм такой постановки вопроса, и 
поскольку она опирается всего лишь на грамматическую трактовку, опро-
вержение кажется легким. Так, в литературе как само собой понятный контр-
довод можно встретить высказывание, что только общественно не компенси-
рованное или недостаточно компенсированное противоправное деяние, на-
правленное против объекта права или угрожающее ему, означает обществен-
ную опасность, или как мы могли это читать ранее в венгерской литературе: 
только лишь вредное для общности людей (коллектива) нарушение (ущемле-
ние) объекта права обосновывает общественную опасность. 
Такое опровержение кажется очевидным, но в то же время вызывает и 
основательные опасения. В первую очередь правополитическое соображения 
говорят против того, чтобы поднявшись над законодательной формулировкой 
общественной опасности, искать в понятии общественной опасности дальней-
шие, неписанные материальные элементы. «Компенсированность нарушения 
объекта права» или «безвредность деяния для общности людей» видимо создает 
возможность освобождений из-за причин целесообразности и создает полити-
ческий капитал для тех, кто и ныне — совершенно необоснованно — обвиняет 
социалистическое уголовное право в том, что возводит процессуальный ирин-
цил оппортунизма в правовой принцип материального права, и в экстремист-
ском пользовании принципом оппортунизма. Наряду с чем этот дальнейший 
элемент еще больше разлагает и единое понятие общественной опасности. Ме-
тодологически, но и в своей сути не означает иного, как то, что в случае приз-
нания такой оговорки существует формально и сверх того и материально 
общественно опасное деяние. В составе такого материального понятия проти-
воправности включение дальнейших материальных элементов принуждает к 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 17, 1975 
Понятие преступления 
2 6 1 
оперированию стоящим над законом понятием «социальной адекватности» и 
делает определенное в законе понятие общественной опасности в точности 
столь же формальным, каким является понятие противоправности в буржу-
азной уголовноправовой науке, даже и тогда, если именуется материальным. 
Это возражение трудно ослабить при помощи какого бы то ни было 
теоретического соображения. Не подходит для этого и идея столкновения ин-
тересов, которая ссылается на то, что безвредное для общества, направленное 
против объекта права противоправное деяние в каждом своем случае выступает 
в качестве причины, исключающей противоправность, и таким образом — по-
скольку охраняемый объект права «отступает» перед более высоким интерсом — 
то в сфере исключения противоправности устраняет и общественную опас-
ность без противоречий. Не говоря уже о том, что, например, при согласии 
потерпевшего, признанного основанием, поводом, исключающим противоп-
равность, было бы весьма затруднительно говорить о столкновении интересов, 
несомненно и то, что даже при такой формулировке не избегаем ошибочную 
сущность, а именно, что признание возможности безвредного для коллектива 
или общественно компенсированного ущемления объекта права означает точ-
но то же самое обособление, разделение категорий формального и материаль-
ного, теперь уже на уровне общественной опасности, которое состоятельно 
критиковалось социалистической уголовноправовой наукой в отношении бур-
жуазного понятия противоправности. 
В литературе в связи с этой проблемой возникло и такое предложение для 
решения, что в законном определении понятия общественной опасности было 
бы достаточно сказать только о нарушении или угрожаемости государствен-
ного, экономического и общественного порядка, так как в этом последнем по 
необходимости содержится и круг прав личности, и таким образом рассматри-
ваемое кажущееся противоречие может быть устранено без существенной не-
выгоды. 
Несомненно, что такая формулировка менее пластична, нежели нынешняя, 
и отсутствие выраженной ссылки, указания закона на лиц и их права — в про-
тивовес действующей формулировке — было бы также и ничем не мотивирован-
ной политической ошибкой. Вместе с тем и с точки зрения внутренней логики 
понятия общественной опасности тоже необоснованно признание того, что, 
например, некоторые деяния, допускаемые, терпимые правом в силу общест-
венных или индивидуальных интересов, вместе с тем ни в какой степени и ни в 
какой форме и вовсе не опасны для общества. Достаточно здесь привести в 
пример производство аборта по социальной индикации. 
Поэтому более приемлемым кажется такое предложение для решения 
проблемы, которое предусматривает включение в дефиницию общественной 
опасности наряду с посягательствами на государственный, экономический и 
общественный порядок также и противоправные деяния, посягающие на 
личность и права граждан. Однако тогда неизбежно наступает такое послед-
ствие, что из общественной опасности опять-таки получается всего лишь пра-
вовая категория — только на этот раз по иной причине —, ибо, если уж раз 
указание о правопорядке будет частью дефиниции, то правомерное деяние или 
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угроза, направленная против объекта права, в сфере права наверное не будет об-
щественно опасным, однако в общественном аспекте неизменно будет — или во 
всяком случае может быть —общественно опасным. В то же время это решение 
догматически тоже еще усложняет проблему: дело в том, что ведь включение 
положения о нарушении правопорядка в дефиницию закона в отношении прав 
личности разрешает исходное противоречие, случаи социальной адекватности, 
выступающей на уровне коллектива (например, в аспекте ущерба обществен-
ной собственности), все еще остаются неразрешенными. Разумеется, главная 
проблема и здесь заключается не в этом, а в опять-таки неминуемой юридифи-
кации таким образом понятия общественной опасности. И здесь тоже можно 
сказать, что главное достоинство понятия общественной опасности состоит как 
раз в том, что кладет в основу (материального) понятия преступления внепра-
вовую категорию с идентичным содержанием значения. Деривация понятия 
преступления из правопорядка через понятие общественной опасности: это во 
всяком случае является возвратом к формальному понятию преступления. И 
никоим образом нельзя принять такой вывод, что то, что не противоправно, 
это и не опасно для общества, ведь, если вообще существует внеправовая об-
щественная опасность, то в пользу существования исключений из-под тезиса 
«то что не противоправно, и не опасно для общества» говорит эвиденция. 
Добавим здесь ко всему этому и то, что изъятие, выделение общественной 
опасности из категории уголовной противоправности и обособление этих 
двух категорий мотивировано и в силу еще не упоминавшегося, дальнейшего 
аспекта. Так, например, при т. н. открытых составах только при помощи 
понятия общественной опасности можно установить подлинную общественную 
стоимость формально противоправного деяния. А в этом случае за отсутствием 
обособления двух категорий формальная и материальная противоправность в 
силу необходимости неминуемо смешивается в главном понятии «уголовной 
противоправности», совмещающей в себе обе категории. Поэтому более 
правильно оставить самостоятельное место и ранг общественной опасности, 
что не противоречит тому требованию, чтобы законодательство, диспозиция 
выделила типы деяний, которые желает сделать уголовнопротивоправными из 
единой, существующей вне права сферы общественно опасных деяний. А по-
скольку благодаря использованию как раз понятия общественной опасности 
социалистическое уголовное право получило материальное понятие преступ-
ления, это должным образом замещает, компенсирует в социалистическом 
уголовном праве необходимость материального понятия противоправности. 
Изо всего этого следует, что не является принципиальной ошибкой, более 
того прямо необходимо теоретическое обособление круга не-противоправных и 
не-общественно опасных деяний, и притом не только в том смысле, что су-
ществуют общественно опасные, но не противоправные деяния — что вполне 
очевидно — но справедливо и обратное положение. Деяние, которое вследствие 
вступления в действие причины, исключающей противоправность, хотя по нор-
мативному акту и не опасно для общества, ведь как раз поэтому оно не про-
тивоправно, но как исключение и непротивоправное -деяние все же может 
остаться общественно опасным. Прекращение наказуемости этого деяния при 
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этом является последствием не отсутствия общественной опасности, а иных 
криминалполитических соображений. Такое деяние по сути дела разделяет ту 
же судьбу, которая присуща деяниям, признанным опасными для общества, но 
не декларированным наказуемыми. В этом кругу подразличается и два варианта. 
Если сопоставим исключенность уголовной противоправности в тесном смысле 
с наличием общественной опасности или ее исключенностью, то отсутствие 
прямой зависимости наглядно дано: не уголовно противоправное деяние 
явно может быть, например, общественно опасным — административным 
проступком. Но если противоправность — вообще говоря уже и само по себе 
неверно — мы толкуем не в правово-отраслевом смысле, то и тогда ничто не 
противоречит против построения такой теоретической конструкции, которая 
вообще уже признанный порядок оценок перевернет, и в некоторых исключи-
тельных случаях наличию причины, исключающей противоправность, присваи-
вает значение, только влияющее на степень общественной опасности, но остав-
ляющее ее устои, основания нетронутыми, и в то же время исключающее деяние 
полного круга противоправных деяний. А что затем сколь широк круг подобиз 
ных исключительных случаев, — это зависит уже и от того, считает ли теория 
общественно опасным наступление самого по себе только результата, или же 
отправляется от сочетания, срастания результативной стороны деяния с воле-
вым импульсом, направленным на совершение преступления. В этом пункте 
встречается рассматриваемая теперь проблема с кругом вопросов, изложенных 
в разделе 2), и поскольку на возникшие там вопросы возможные ответы нами 
разработаны, то в аспекте противопоставления материальной или формаль-
ной общественной опасности можно констатировать, что разрешение постав-
ленной проблемы нуждается в более последовательной, чем существующая, 
теоретической исходной позиции. 
II. Элементы понятия преступления и его законодательное определение 
После сказанного в предыдущем о понятии общественной опасности и о 
его значении в понятии преступления следует выяснить, какие элементы об-
основано включать при формулировке нового закона в определение понятия 
преступления и, в том числе, в какой форме и увязке с остальными элементами 
преступления, в каком соотношении должна быть представлена общественная 
опасность деяния. Нынешняя формулировка закона и теоретическая концепция 
уголовного права не во всех отношениях согласована. Вернее говоря — по 
сравнению с определением понятия законом дефиниция, даваемая угловно-
правовой наукой, является более широкой, так как в то время, как в законе 
говорится об общественно опасных и наказуемых деяниях, совершенных умыш-
ленно или по неосторожности, уголовно правовая наука последовательно опе-
рирует также и понятием соответствия составу преступления и встраивает и это 
понятие — пусть и не во всех случаях с одинаковым значением — в компоненты 
понятия преступления. 
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1. Отношение между составом преступления и противоправностью 
В уголовном праве понятие состава преступления означает не встре-
чающийся в жизни состав, а правовые предпосылки уголовноправовой реле-
вантности явлений реального мира. В то же время научная литература отнюдь 
не представляет единой точки зрения относительно того, какое более близкое 
содержание необходимо придать понятию состава, трактуемого таким образом 
в качестве правовой категории. 
В наиболее широком понимании состав преступления должен содержать 
в себе все материальные предпосылки наказуемости, за исключением чисто 
процессуальных предпосылок, имеющихся в отдельных описаниях уголовных 
преступлений Особенной части. В литературе закономерно указывается на то, 
что воспринятое в таком широком смысле понятие состава преступления не-
состоятельно, потому что в этом случае понятие полностью утрачивает свое 
специфическое значение. 
В более узком смысле состав преступления — это описание запрещенного 
— противоправного — (наказуемого) деяния, то есть предмета (материи) 
запрета. Не считая некоторых крайностных концепций «общей бесценности», 
позиция литературы едина в том отношении, что осуществление состава, трак-
туемого в таком смысле, ничего не говорит о виновности совершителя, о вме-
няемости за установленный состав деяния, причем в этом (поскольку мы наме-
реваемся сохранить самостоятельное в аспекте систематики значение понятия 
состава преступления) и нет никакой необходимости. 
В то же время уже оспоримым является вопрос о том, что содержит в себе 
описание предмета запрета в составах преступления. По некоторым воззрениям 
это ограничивается «противонормативностью», то есть элементами, служа-
щими основанием (материальной) противоправности. В этом случае понятие 
соответствия составу и противоправности в аспекте систематики разобщается, 
и противоправность, обособленно от состава, по существу означает отсутствие 
причин, исключающих противоправность. 
Согласно другой точке зрения необходимо признать, что вопрос, зада-
ваемый в аспекте наличия уголовноправового запрета, — стало быть вопрос: 
является ли данный тип деяния наказуемым или нет — в силу необходимости 
опережает постановку вопроса о том, не является ли вообще-то запрещенное 
деяние все же дозволенным. В то же время, однако, деяние само по себе, в 
своем типе, да и вообще запрещённое, но все же допустимое при известных 
обстоятельствах, является по своему существу столь же незапрещенным дей-
ствием, как и действие, у которого запрет или же обоснованность противо-
правности уже сами по себе отсутствуют. Эта позиция признает существование 
т. н. отрицательных элементов состава и придерживается мнения, что от-
сутствие причин, исключающих противоправность — по своему значению 
требует оценки наравне с положительными элементами состава, сформулиро-
ванными в диспозициях и служащих для обоснования запрета. 
Излишне здесь более пространно обосновывать, что логически обе 
цитированные здесь последние позиции являются сами по себе правильными и 
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доказуемыми. Если, однако, рассматривать данный вопрос, исходя из аспекта 
ошибки, как правовой категории, нам кажется, что признание отрицательных 
элементов состава сопряжено с большей методологической пользой, чем 
противоположная точка зрения. Дело в том, что во всяком случае было бы 
неверно не считать ошибкой, с точки зрения состава, ошибку в объективных 
основаниях причины, исключающей противоправность. Несомненно и то, что в 
теоретическом плане — так как граница между исключенностью состава в 
узком смысле слова и исключенностью противоправности является колеблю-
щейся (как, например, в случае согласия пострадавшего) — самостоятельное зна-
чение отдельных ступеней оценки обоснованности состава или же ступеней, 
обозначенных понятием противоправности, сомнительно. 
Во всяком случае очевидно, что обстоятельства, релевантные с точки 
зрения наказуемости, уголовным правом искусствено разделяются между 
диспозициями Особенной части, положительно обосновывающими противо-
правность, и разобщенными от них причинами, исключающими противоправ-
ность. Фактическая противоправность является ничем иным, как совокуп-
ностью наличия описательных признаков, имеющихся в Особенной части, и 
отсутствия причин, исключающих противоправность. При таком подходе 
вполне очевидно, что в первую очередь у ступени противоправности не остается 
самостоятельной оценочной роли, потому что она не предпринимает ни что 
иное, как лишь регистрацию результатов, вытекающих в отдельных случаях из 
существования норм запрета и из составляющих исключение или следующих 
из их отсутствия норм, освобождающих из-под запрета. 
На основе всего этого для уголовноправовой науки остается выбор только 
из двух возможностей: или она, невзирая на сказанное, наряду с составом при-
дает самостоятельный характер понятию противоправности, или же при-
равнивает понятие наличия состава преступления понятию противоправности. 
Первый вариант означает ни что иное, как признание того, что противо-
правность равнозначна отсутствию причин, исключающих противоправность. 
Само по себе странно и то обстоятельство, что положительный элемент пре-
ступления представляет собой не что иное, как отсутствие отрицательного 
элемента преступления. В то же время это решение противоречит концепции 
ошибок, ибо в социалистическом уголовном праве общепринятой является 
позиция, согласно которой допущение ошибки в объективных основах причин, 
исключающих противоправность, имеет равноценное значение, как и допуще-
ние ошибки в (положительных) элементах состава. Однако, решающий интерес 
представляет собой то, чтобы уголовное право располагало таким уровнем 
оценки, на котором, еще перед постановкой вопроса о виновности, с точки 
зрения законности, представляется возможным объективно «обосновать лраво 
властей вмешаться в частную сферу отдельного человека», поставить вопросы 
относительно существовании, вида и размера вменяемости в вину. Но как так 
легко доказать, — подробностями которого мы здесь не занимаемся — вывод, 
что отсутствует единое, не правовоотраслевое — понятие противоправности 
(максимум постольку, что то, что допускается какой-либо отраслью права в 
выраженном виде, то и в другой отрасли права не может быть противоправным), 
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из всего этого следует, что в уголовноправовом отношении противоправным 
может быть лишь то, что олицетворено в составе преступления. 
Казалось бы, что лучше принять теоретически второй вариант, т. е. 
приравнить по значению понятия состава преступления и противоправности. 
И действительно, в литературе множество авторов решает вопрос таким об-
разом и во всё большем числе работ мы встречаемся с понятием состава в 
трактовке «состава противоправности». Как логически, так и догматически это 
решение является безупречным и всё же против этого может быть выдвинут 
один аргумент. Этот аргумент состоит в том, что касается понятия состава, 
что такое решение предполагает вводящее в заблуждение выражение: в силу 
необходимости и неискоренимо, представители уголовноправовой науки и 
криминалисты говорят и пишут постоянно об элементах состава, о субъектив-
ном и объективном составе, о законном составе Общей части, о составах 
Особенной части и проч., хотя те элементы, на которые производится ссылка, 
как на элементы состава в приведенных в качестве примеров терминах, находят-
ся со всей вероятностью в связи не только с противоправностью, но и в значи-
тельной своей части формируют именно только вину, её вменяемость. 
Действительно, несомненный факт, что не учитывающие догматические 
дистинкции повседневное употребление слова или даже общие научные термины 
приравнивают понятие состава к понятию осуществления т. н. гарантийного 
состава.
 г
арантийный состав преступления охватывает все такие законода-
тельные признаки, в результате наличия (или же в данном случае отсутствия) 
которых наказуемое деяние может быть отличено от ненаказуемого, или же от 
наличия или отсутствия которых зависит размер наказания. Так, к гаран-
тийному составу принадлежат элементы уголовного преступления, описанные в 
диспозициях Особенной части, урегулированные в законодательном порядке 
причины, исключающие противоправность и виновность, законные предпо-
сылки соучастия, то есть всё то, что отграничивает наказуемое от ненаказуемого. 
А если дело обстоит таким образом, все изложенные в общей части элементы 
общественной опасности и виновности, вменяемости, подпадают под это 
понятие. Следуя по этому пути, мы дошли до того, что понятие гарантийного 
состава не может быть отделено от предусмотренного законом общего понятия 
состава и — позволительно сказать, — от понятия преступления. Для того, 
стало быть, чтобы это понятие обладало самостоятельной функцией, необ-
ходимо сузить рамки гарантийного состава. И вряд ли имеется другая во-
зможность для сужения гарантийного состава, чем ограничиться совокупностю 
описанных в Особенной части положительных признаков преступления. Но в 
этом случае всё еще следует решить вопрос о том, как поступить с т. н. отри-
цательными элементами, то есть — при неизменности их теоретической роли 
и, прежде всего, их роли в учении об ошибках — выделить ли на основе систе-
матики таковые из рамок состава, или же соответствие составу должно об-
означать, с одной стороны, совокупность описанных в Особенной части эле-
ментов, т. е. соответствие диспозиции, а также и отсутствие причин, исключаю-
щих противоправность, совместно. 
В случае, если следовать по второму пути, нельзя уже больше принять 
понятие состава или противоправности в качестве самостоятельного элемента 
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преступления в систему учения о преступлениях, если только не приравнить 
противоправность к общественной опасности, чем, однако, мы удваиваем 
число материалных признаков или же вынуждены были бы пользоваться д в у Ж 
названиями при описании аналогичных понятий. Неуместность и излишество 
такого подхода мы уже ранее показали. Так как, однако, понятия как состава, 
так и противоправности уже издавна пустили глубокие корни, и вряд ли можно 
будет рассчитывать на то, что на основе теоретических соображений они под-
дадутся искоренению из литературы или из повседневного словоупотребления, 
только лишь первое решение может оказаться правильным. В соответствии с 
этим состав не означает ничего иного, как соответствие диспозиции, а противо-
правность характеризует деяние, основанное на составе и одновременно такое, у 
которого или которых отсутствуют причины, исключающие противоправ-
ность. 
Следует здесь отметить, что в соответствии с отдельными новейшими 
положениями литературы приравнивание соответствия составу к соответствию 
диспозиции нельзя считать совершенно точным выражением. Дело в том, что 
для того, чтобы какое-либо деяние соответствовало составу, согласно упомя-
нутым теоретическим соображениям, недостаточно осуществить во всех слу-
чаях и само по себе какую-либо из диспозиций Особенной части, а в том лишь 
случае, когда деяние, осуществляющее такую диспозицию, объективно вменимо 
совершителю, другими словами, является релевантным с точки зрения уголов-
ного права. Отсутствует, например, эта релевантность, если каузально вызван-
ный результат неминуемо наступил бы и в случае, если деяние не являлось бы 
нарушением нормы, или же наступил бы не в кругу целей, защищающих нару-
шенные нормы или не в адекватной мере или способом. Как видно, здесь речь 
идёт о размещении в самостоятельном месте таких неписанных элементов 
понятия преступления, большинство которых — но не каждый — обсуждалось 
в литературе в кругу каузальных вопросов, обосновывающих этим в силу 
необходимости различение каузальности естественных наук и каузальности, 
релевантной в правовом отношении. Предоставление соответствующего 
самостоятельного системного места для объективной вменяемости, т. е. для 
несомненно существующих и оцениваемых и в настоящее время компонентов 
преступления в рамках состава преступления может способствовать устранению 
теоретических проблем, даже и не связанных на первый взгляд с данным во-
просом. 
Принятие цитированной позиции означает, что соответствие составу 
предполагает не только соответствие диспозиции, возпринятое в более узком 
смысле, но и осуществление других признаков, необходимых для объективной 
вменяемости деяния, его уголовноправовой релевантивности, а благодаря этому 
— критерий понятия уголовной противоправности преступления может быть 
описан в виде формулы — «соответствие составу = (соответствие + релевант-
ность) + отсутствие причин, исключающих противоправность». 
Получающее таким образом самостоятельное значение с точки зрения 
теоретического построения понятия преступления, понятие противоправности 
при такой исходной позиции означает формальную уголовную противоправ-
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ность, а соответствие составу является не чем иным, как соответствием описа-
«льных составов, диспозиций Особенной части, взятых в широком понимании ова, предполагая, стало быть, также и релевантность. Таким образом, составы 
имеют субъективные элементы, входящие в круг вменяемости, и объективные 
элементы, входящие в круг противоправности. Обращая способ подхода, можно 
сказать: противоправность, — или другими словами объективный характер 
состава — состоит из объективных элементов состава, описанных в диспо-
зициях, из отсутствия причин, исключающих противоправность, далее, из 
требований простивоправности, определенных в Общей части и, соответ-
ственно, в теории. (В числе последних понимаются, например, и объективные 
условия соучастия). Составными частями виновности, вменяемости, другими 
словами — составными частями субъективного характера состава являются: 
субъективные элементы, описанные в диспозициях, отсутствие причин, исклю-
чающих виновность, и требования виновности, вменяемости, изложенные в 
Общей части и в теории. 
В такой систематизации признаётся, что в известных случаях и действие, 
не соответствующее составу, может явиться уголовно-противоправным; таково 
положение в случаях приготовления и соучастия. В противоположность пози-
циям, изложенным в литературе, это обстоятельство не представляет собой 
причину для того, чтобы исключить из понятия преступления понятие состава, 
— впрочем эта аргументация могла бы считать излишним включение и со-
ответствия диспозиции —, ибо при оценке действий совершителя имеется 
безусловная необходимость в этом понятии. В крайнем случае этот — чисто 
теоретический — термин может быть уточнен тем, что уголовная противо-
правность складывается приведенным способом только в случае завершенного 
действия совершителя. 
С точки зрения формулировки соответствующих указаний венгерского 
закона понятие «наказуемости» (« . . . за совершение которого закон пред-
усматривает назначение наказания») по существу аналогично теоретической 
категории (формальной) уголовной противоправности, но всё же постольку 
шире, поскольку оно ссылается и на прочие условия наказуемости, не оказываю-
щие влияние на противоправность и виновность, и является таким образом 
более полной с точки зрения законных гарантий. 
Из сказанного вытекает, что теоретическое приравнивание состава к 
диспозиции в широком понимании слова, а также уголовной противоправности к 
совокупности данного состояния состава и отсутствия причин, исключающих 
противоправность, — само по себе не вызывает необходимости изменения 
настоящей формулировки закона. 
2. Разграничение противоправности и виновности 
Выше мы уже указывали на то, что с точки зрения функции правового го-
сударства в области уголовного законодательства а также и гарантий в об-
ласти соблюдения законности, основоположным значением обладает обособле-
ние объективно противоправных деяний от обстоятельств, создающих воз-
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можность для субъективного вменения этих противоправных деяний в вину 
совершителя. Очевидно поэтому, что неизменно нельзя обойтись без создания 
возможности следовать от объективного к субъективному, то есть без теорети-
ческого и практического разграничения объективной запретности, исследуемой 
раздельно и еще до вменяемости. Наряду с теоретическим значением, такая 
обособленность противоправности — от вменения в вину и практическом от-
ношении является очень важной. Дело в том, что различение противоправного 
и виновного деяния является во всех отношениях непреложным требованием в 
тех случаях, когда вменение деяния несущественно с точки зрения уголовно-
правовой оценки, точнее, когда уголовное право независимо от отсутствия 
возможности вменения в вину — реагирует на известные противоправные по-
ведения. Такое положение, например, в случае исследования основания для 
вынесения постановления о заключении под стражу или же о принудительном 
лечении, но важным является и вопрос различения противоправности и вино-
вности и в кругу проблем соучастия, где принцип лимитированного добавоч-
ного состава требует наличия возможности установления противоправного 
действия и не требует большего. В венгерском уголовном праве этот вопрос 
имеет особое значение при оценке состояния опьянения, исключающего вменяе-
мость, далее, для правильного толкования отдельных составов необходимым 
является обособление, как, например, в случае вещественного укрывательства 
или приобретения имущества, заведомо добытого путём преступления. 
Ссылки на соучастие и на исключающее вменяемость состояние опья-
нения в то же время сигнализируют и о возникшей проблеме, так как по во-
просу соучастия без умысла к основному деянию большинство авторов не 
признаёт пособничества в совершении преступления. Для правильной квалифи-
кации преступления, совершенного в пьяном виде, в свою очередь, решение 
Верховного Суда прямо требует исследования на объективных основах «не 
вменяемого умысла». 
Возникает, стало быть, вопрос о том, что обособленные таким образом 
уголовная противоправность и виновность, вменяемость в вину, могут ли 
сохранять с такой же принципиальной чистотой свою обособленность и по 
существу дела, как это кажется из теоретического построения понятия пре-
ступления, и, далее, в самом ли деле действительно без исключения положение, 
согласно которому объективные элементы диспозиций обосновывают, фор-
мируют противоправность, а субъективные элементы — виновность. 
В этой постановке вопроса, в свою очередь, неизбежно возобновляется 
многодесятилетняя дискуссия об объективном или субъективном харатере 
противоправности, а теперь уже не на уровне материальной противоправности, 
то есть опасности для общества, а на уровне формальной, уголовноправовой 
противоправности. Мы не намереваемся повторять указанные выше ссылки, 
относительно главнейших положений дискуссии. Обобщая, достаточно сказать, 
что существование элементов субъективной противоправности в той или иной 
форме по существу в настоящее время уже признают все, и дискуссия по су-
ществу ведётся в наши дни лишь о том, является ли умысел (точнее — волевой 
элемент умысла, его финальность) также элементом противоправности, или нет. 
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Согласно мнению некоторых авторов ответ отрицателен, ибо наличие или 
отсутствие противоправности может быть установлено во всех случаях и без 
необходимости исследования умысла, тем более, что умысел представляет собой 
нечто большее, нежели простая финальность человеческого деяния, его бледное 
волеизъявление, в особенности тогда, когда в это понятие, в качестве нераздель-
ного элемента стремления к достижению цели, мы включаем и сознание (ма-
териальной) противоправности. Другие видят финальный элемент умысла об-
особляя от признаков, формирующих вменяемость в вину преступления, и 
считают обязательным исследование предыдущего в пределах противоправ-
ности, ибо они исходят из того, что социально объективно выступающую обя-
занность заботливости, которая является интегрированной частью противо-
правности, в индивидуальном случае нельзя считать нарушенной или не-
нарушенной без учёта субъективных целенамерений исполнителя. 
Следует, во всяком случае, однако, считать несомненным, что если 
уголовное право причисляет и умысел к противоправности, тогда вряд ли 
остается что-нибудь от объективности противоправности, по крайней мере эта 
объективность означала бы только то, что, противоправность «общедействи-
тельна», то есть, что она действительна как требование, предъявляемое ко 
всем, независимо от индивидуальной вменяемости. Вследствие уже сказанного 
в предыдущем подобное заключение для социалистической уголовноправовой 
науки в криминал-политическом отношении неприемлемо. Наряду с этим искус-
ственное отделение финального ядра намерения вызывает и основательные 
теоретические опасения. Дело в том, что социалистическая теория уголовного 
права оперирует не понятием бледного намерения, а понятием умысла. А к 
умыслу в уголовноправовом смысле неотделимо принадлежит и такой эле-
мент, который и финалистами категорично признается элементом вменяемости 
— и только вменяемости — а именно сознание опасности деяния для общества. 
В этом, однако, случае, у всех уголовных преступлений (и без исключения) в 
крайнем случае лишь волевое осуществление деяния, рассматриваемого в 
крайнем случае независимо от его вменяемости, могло бы принадлежать к про-
тивоправной стороне понятия уголовного преступления, однако без разделения 
единого понятия умысла ни в коем случае не может относиться волевое осу-
ществление состава, точнее — направленность воли на осуществление состава. 
Таким образом, умышленность должна сохранить в социалистической уголовно-
правовой науке свое место в системе виновности. 
Это отнюдь не означает того, что не существуют такие составы преступле-
ний, такие случаи, когда возникает необходимость в учёте субъективных эле-
ментов, и когда, более того, возникает необходимость и в оценке воленаправ-
ленности не только для легкого или даже возможного распознания объективной 
противоправности, но и для её обоснования. Именно венгерская литература 
обратила внимание к такому случаю, приведенному в дополнение к целому ряду 
обсуждаемых в литературе, в связи с угрожающими опасностью преступле-
ниями, не нарушающими, однако, конкретную частную норму поведения. 
Следует считать очевидным, что насколько может возникнуть необходимость в 
субъективных элементах у известных типов преступления для определения об-
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щественной опасности, настолькоже необходимыми могут оказаться такие эле-
менты при решении вопроса о том, осуществляет ли деяние состав какого-то 
определенного преступления, слагающийся из субъективных и объективных 
элементов. В том, стало быть, случае, когда системное построение понятия 
преступления неизменно исходит из разобщения объективности противоправ-
ности и субъективности виновности, и причисляет объективные элементы соста-
ва в рамки противоправности, а субъективные относит в рамки виновности, — 
необходимо признать, что в известных случаях субъективные элементы тоже 
принимают участие в формировании противоправности, а объективные эле-
менты: в формировании виновности. 
Признание этого положения не отказывается ни от законных гарантий, 
построенных на разобщенности субъективного и объективного, ни от принципов 
теоретической системности, её основ и возможностей. Как раз напротив создает 
возможность построения честного в своих отравных моментах, учитывающего 
фактические обстоятельства, следующего внутренней логике правового ма-
териала и, что наиболее важно, правильного и с точки зрения уголовной поли-
тики, учения об уголовных преступлениях, и системы понятий. 
Ведь, уголовноправовая наука может правильно исходить только из того, 
что в уголовном праве связанность правовых норм необходимо привести в 
соответствие с криминал-политической целесообразностью. Формирование 
теории именно так может косвенно способствовать борьбе с преступностью, и 
притом такими своими собственными специфическими средставами, которые не 
могут быть заменены никакой другой исследовательской работой. Лишь в 
результате теоретической исследовательской работы, приведённой в соответ-
ствие с криминал-политическими требованиями, можно избежать общую 
ошибку многих уголовноправовых «школ», а именно то, что в их системе теоре-
тически верным могло быть то, что было неправильным с точки зрения кри-
минальной политики, и наоборот. Исходную же точку теории, обоснованной 
криминал-политической установкой, может предоставить только телеологи-
ческое учение об уголовных преступлениях, тесно связанное с реальностью. Без 
этого теория уголовного права останется и в дальнейшем тем, чем долгое время 
она была в буржуазной науке: теоретизированием, абстрактно изучающим 
учение об уголовных преступлениях, как систему составных частей, которые 
тщательно размещают элементы поведения, заслуживающего наказание, и 
тем самым складывают их «как бы в мозаику» в кодифицированное в законе 
понятие преступления. «Это исходное положение ведёт к тому, что с великой 
скрупулезностью и прилагая всю силу ума начинают исследовать: какое место 
занимает в системе преступления тот или иной элемент; таким образом исто-
рию учения о преступлении можно охарактеризовать за последние десятилетия 
как шествие элементов преступления по разным ступеням системы.» Против 
всего этого — и на это указывают в последнее время и отдельные пердставители 
западной науки уголовного права, прежде всего Роксин—соеременное телео-
логическое уголовноправовое криминало-политически обоснованное научное 
мышление признает, что хотя различные элементы составов преступления, 
встречающихся в жизни, не имеют равного значения с точки зрения отдельных 
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системных компонентов понятия уголовных преступлений, и, соответственно, 
что, как правило, не каждый элемент получает роль при обосновании всех сис-
темных компонентов, и даже более того — объективные и субъективные эле-
менты, как правило, могут в аспекте систематики разделены, всё-таки тот же 
элемент, который получил уже роль и значение на одном уровне, в виде исклю-
чения, может получить роль и на другом уровне. Другими словами: при данном 
преступлении тождественные элементы состава преступления незаменимы для 
обоснования противоправности, у других преступлений — только вменяемости, 
а еще для третьих преступлений они необходимы как для противоправности 
деяния, так и для их вменяемости, для окраски колоритности. Из этого, с од-
ной стороны, следует, что целый ряд субъективных элементов состава, часто 
располагает «двойной релевантностью» и, с другой стороны, очевидно, что 
стремление разрешить вопрос принадлежности намерения к составу проти-
воправности или вменяемости, категорично и с общедейственной силой, 
ставит псевдопроблему. 
Резюмируя: следует отметить, что правы те, согласно мнению которых 
уголовное право нуждается в открытой системе: всякая такая система преступ-
лений, система понятия о преступлениях, которая сама по себе составляет логи-
ческую и последовательную систему, может стать пригодной для полного изоб-
ражения заслуженности наказания задеяние, «решающим является всего лишь то, 
что одно пригодно для решения задач в меньшей, а другое — в большей мере». 
При таких обстоятельствах очевидно, что теория уголовного права должна 
принять новые методологические основы и что обоснованным является пере-
смотр оценки традиционной систематизации понятия уголовного преступле-
ния, не могущей быть последовательно представленной в социалистическом 
уголовном праве без перекрытий и внутренних логических противоречий. 
Наряду с этим, несомненно, что при создании кодифицированных норм, относ-
ящихся к понятию уголовного преступления, кодификация уголовных преступ-
лений не должна принимать во внимание частичные соображения изложенной 
здесь теоретической систематизации. Как законная дефиниция абзаца (1) § 2 
действующего уголовного кодекса удовлетворяет всем требованиями с точки 
зрения элементов системы, а выявление взаимосвязи между отдельными ком-
понентами понятия преступления, его содержания, является задачей уголов-
ноправовой науки, догматики — хотя и имеет практическое значение, но должна 
быть решена на уровне теоретической работы. 
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Thesen zum Aufbau des Verbrechensbegriffes 
von 
L . VISKI 
A n einer vor einigen Monaten abgehaltenen Diskussionssitzung besprachen die Theoretiker der 
ungarischen Strafrechtswissenschaft, das Lehrpersonal der Universitäten und die Mitarbeiter der wis-
senschaftl ichen Institute die verschiedenen Ans ichten über die Begriffe „Straftat" und „Strafbarkeit". 
D e r Verfasser veröffentlicht in dieser Abhandlung das ergänzte Material seiner zur Diskussion unterbrei-
teten T h e s e n , - w e g e n des beschränkten Umfanges jedoch ohne literarische Hinweise. Er beschäftigt sich 
mit dem objektiven oder subjektiven Charakter der Gesellschaftsgefährlichkeit, mit d e m Platz, sowie mit 
dem materiel len und formel len Charakter dieses Begrif fes im Aufbau des Verbrechensbegriffes. Er be-
spricht sehr ausführlich das Verhältnis zwischen Tatbestandsmäßigkeit und Rechtswidrigkeit in der Kon-
struktion des Begriffes der Straftat und analysiert auch einzelweise alle weiteren Momente , die in der 
Herausbildung dieses Begrif fes eine Rolle spielen. A l s Konklusion stellt er fest, daß dem sozialistischen 
Strafrecht unverändert und allein die richtig herausgebildete, wissenschaftlich standhaltende Verwen-
dung des materiellen Verbrechensbegriffes zugrunde liegen kann. 
Thèses à la construction du concept de l'infraction 
par 
L . VISKI 
Les théoriciens des sciences criminelles hongroises, les enseignants des Universités ainsi que les 
collaborateurs des instituts scientifiques se sont, il y a plusieurs mois, réunis pour discuter les différentes 
conceptions relatives aux concepts de l'infraction et de la culpabilité. D a n s la présente étude sera publiée 
la matière complétée des thèses présentées par l'auteur comme base à la discussion - à cause de l 'étendue 
limitée cependant sans des références littéraires. L'étude s'occupe du caractère objectif ou subjectif du 
danger qu'une infraction peut porter à la société, de la place ainsi que du caractère formel et matériel de ce 
concept dans la construction du concept de l'infraction. Elle traite d'une manière détaillée le rapport entre 
l'illicéité et la réunion de tous les é léments constitutifs de l'infraction dans la construction du concept de 
cette dernière, puis elle analyse séparément tous les moments participant à la formation de ce concept. 
C o m m e conclusion elle constate que le droit pénal socialiste ne peut avoir aucune autre base que l'utilisa-
tion convenablement déve loppée et scientifiquement pertinente du concept matériel de l'infraction. 
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Les questions actuelles de la loi sur le droit de 
la famille, de la politique démographique et de 
la protection de la famille 
par 
T. P a p 
Professeur à l 'Université de Pécs 
1. Dans son introduction l'étude s'occupe de la nature de la loi sur le droit de la famille, de 
la pol i t ique démographique et de la notion de la protection de la famil le , ainsi que des rapports ré-
ciproques de ces notions. L'auteur se réfère au fait que la loi sur le droit de la famille n'est qu'un 
des nombreux moyens des t inés à réaliser les object i f s de la protection de la famille et de la politi-
que démographique, vu que les autres normes du droit de la famille et le système des règles d'autre 
branches de droit, de diverses mesures étatiques e t économiques et d e s solutions d'organisation se 
trouvent également au service de ces tâches. L'auteur souligne que la polit ique démographique et 
de famille a passé à l'avant plan, il mentionne les résolutions adoptées par le parti et l'Etat. L'étude 
traite aussi la complexité de la protection socialiste des familles, - ceci représentant une tâche sur 
le plan social - , tout en soul ignant la nécessité d e la coordination des mesures à prendre e t de la 
coopérat ion des organes appliquant ces mesures . 
2. Par la suite, l 'auteur examine en quel le mesure et de quelle manière la modification de la 
loi sur le droit de la famille sent-elle - à la lumière de ses objectifs - la protection des famil les et, à 
travers ceci , la politique démographique. Il m e n t i o n n e parmi les object i f s principaux: a) la protec-
tion accrue de l'institution d u mariage, l 'augmentation de la responsabilité mutuelle des futurs 
conjoints et des époux et de la responsabilité à l 'égard de la société; b) la promotion du renforce-
ment ultérieur des relations familiales et de la communauté familiale en harmonie avec le d é v e -
loppement de la société, le développement ultérieur du principe de l 'égalité de la femme au sein de 
la famil le; c) la protection accrue des intérêts d e s enfants, l'assurance plus efficace de leur éduca-
tion d a n s l'entourage familial , la promotion de leur développement corporel et intellectuel. 
3. Par la suite, l ' é tude s'occupe de la modif ication de l 'âge-l imite de la conclusion du ma-
riage, ainsi que des prob lèmes se présentant au cours de la comparaison avec le droit civil, notam-
ment du point de vue de la réalisation des object i fs mentionnés; du service consultatif concernant 
la protect ion de la famille et des femmes avant la conclusion du mariage; de la nouvelle rég lemen-
tation du port de nom des f e m m e s mariées, de la question de la dissolution du mariage basée sur un 
accord des volontés, de l'institution de l 'entretien de l'époux (de l 'épouse), des disposit ions 
concernant le régime matrimonial , le cercle des quest ions reliées à l 'état familial, de l'effet produi-
sant la paternité en c o n s é q u e n c e de la conclusion ultérieure du mariage dans de la possibilité o f -
ferte au procureur d'attaquer la présomption de la paternité, de certaines questions concernant 
l 'établissement et la cessation de l'adoption, enf in l'auteur se réfère à quelques nouveaux m o m e n t s 
se présentant dans la réglementat ion des rapports existant entre les parents et les enfants, avant 
tout à la possibilité que l 'État donne les avances afin d'assurer l 'entretien des enfants. 
I . 
Dès le début je dois me référer à deux problèmes auxquels j'ai dû faire face 
constamment au cours du développement du contenu et de l'ordre d'idées de cette 
étude et qui m'ont causé des difficultés non négligeables du point de vue de la rédac-
tion de ce que j'ai à dire. Un de ces problèmes est rattaché au titre de l'étude, l'autre 
est relié à la date de sa formulation. 
1 Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 17,1975 
276 T. Pap 
1. Le titre de l'étude comprend trois catégories qu'il relie en une entité qui, 
bien qu'il y ait des corrélations indubitablement étroites entre celles-ci, sont loin de 
se couvrir et mériteraient aussi séparément que nous nous occupions, dans le cadre 
d'un article spécial, des questions actuelles de celles-ci. D'autre part, la politique 
démographique et la protection des familles — celles-ci se trouvent en des rapports 
mutuels pouvant être caractérisés comme les relations de la partie à l'entité1 — repré-
sentent dans l'étape actuelle du développement de notre société un objectif fonda-
mental de la politique sociale et la loi sur le droit de la famille s'y ajoutant en guise de 
moyen, se trouvant directement au service de la protection de la famille, pourrait être 
destinée et apte à promouvoir la réalisation des objectifs de la politique démogra-
phique. Cependant, la loi sur le droit de la famille, comme une récapitulation de codi-
fication et technique des normes les plus importantes et les plus essentielles apparte-
nant à la branche juridique du droit de la famille ne correspond qu'à un des nom-
breux moyens qui sont destinés à réaliser les objectifs.de la protection de la famille et 
de la politique démographique. Les autres actes normatifs réglementant les rapports 
familiaux doivent servir ce même but dans le cadre du droit de la famille. Pour ne 
mentionner que l'exemple le plus évident: un rôle proéminent revient sur ce plan au 
décret du Conseil des Ministres fondé sur l'autorisation de la loi sur le droit de la fa-
mille au sujet de l'entretien des enfants, mais des dispositions non pas moins signifi-
catives sont incluses aux règles de droit concernant les affaires de tutelle et la procé-
dure de l'état civil. Et pour ainsi dire toutes ces règles ne sont que des normes au sein 
du droit de la famille, bien qu'elles dépassent déjà le cadre de la loi sur le droit de la 
famille; il est vrai qu'en me référant à l'inscription sur le registre de l'état civil et à la 
procédure tutélaire j'ai déjà touché le terrain du droit administratif. Personne ne 
pourrait contester en même temps que les règles du droit du travail et de l'assurance 
sociale formulent et font valoir sous l'aspect de la protection de la famille et de la po-
litique démographique des possibilités d'influence extrêmes. L'énumération, même 
approximative, des branches de droit, respectivement les normes des branches de 
droit qui se trouvent au service des objectifs de la protection de la famille et, simulta -
1
 En examinant les rapports, la ressemblance et les divergences de la pol i t ique de famille et d e la 
politique démographique E. Kása constate que «la politique démographique . . . v ise avant tout à inf luen-
cer les décisions et le mode d'attitude attachés aux enfants, c'est pour cette raison qu'el le concentre son at-
tention à la première période du cycle de vie familial - alors que la politique de famil le doit suivre avec at-
tention tous les cycles de la vie familiale à partir de l 'établissement de la famille (voire, déjà à partir de ses 
préparatifs) jusqu'aux temps où il s'agit déjà des époux d'un âge moyen éduquant leurs enfants ou encore 
de personnes plus âgées». En un autre lieu: « . . . il ne peut être question pour la pol i t ique de famille de trai-
ter d'une façon soulignée les points de vue de la politique démographique, il s'agit plutôt - et ici le mot 
«plutôt» est très i m p o r t a n t - q u e la polit ique de famille ne peut s'arrêter là où la polit ique démographique 
s'arrête; qu'il est nécessaire de rédiger n o s tâches ultérieures suivant les mesures de la politique démogra-
phique dans la direction de l'élargissement général du travail de la protection d e s familles». Je considère 
comme remarquable que Kósa emploie l'expression «protection de la famille» c o m m e synonyme de «po -
litique de famille». L'auteur termine son ordre d'idées par la constatation que «la politique démographi-
que et la politique de famille . . . n'exigent pas du tout des points de vue contradictoires, mais pour la fa -
mille l'une est plus particulariste, l'autre est plus large et vise le tout». (KÓSA, E , :A szocialista családpoli-
tika elvi és gyakorlati kérdései (Sur les quest ions de principe et pratiques de la pol i t ique de famille socia-
liste). Társadalmi Szemle, 3 /1974 . pp. 3 6 et 37. 
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nément, de la politique démographique, serait sans aucun doute pleine de lacunes, si 
je ne me référais pas au système des moyens du droit de procédure civile ou du droit 
pénal, ou en le laissant comme dernier, bien qu'il aurait fallu le mentionner premier: 
le droit constitutionnel, et dans ce cadre, avant tout la Constitution de la République 
Populaire Hongroise. Parmi les dispositions de la Constitution servant de guide à no-
tre système juridique tout entier je ne me réfère ici - en omettant la mention des arti-
cles 16 et 62 sur les soins de la jeunesse ou l'égalité de droit des f e m m e s - qu'à l'arti-
cle 15 incorporé au Chapitre Ier intitulé «L'ordre social de la République Populaire 
Hongroise» selon lequel «La République Populaire Hongroise protège l'institution 
du mariage et de la famille», et de ceci il provient que dans notre État la protection de 
la famille n'est pas seulement un postulat constitutionnel, mais une revendication 
soulignée appartenant au cercle des questions de l'ordre social. 
En ayant procédé de cette manière je me trouve encore toujours dans la sphère 
des notions de la réglementation juridique. Or, il faut savoir que l'arsenal des moyens 
de la politique démographique et de la protection de la famille est bien plus riche, il 
embrasse, en outre des tâches se présentant dans le domaine de la santé publique, 
également un large cercle des possibilités d'influence économique, allant jusqu'aux 
mesures de la politique des prix. A tout cela il faut encore ajouter les solutions d'or-
ganisation et les mesures les plus diverses (je reviendrai encore plus tard à celles-ci). 
2. Le deuxième problème, comme je l'ai déjà indiqué, est causé par la date de la 
rédaction de l'étude. Une période fort brève s'est écoulée depuis le jour auquel l'As-
semblée nationale a adopté et donné force de loi au projet de loi sur la modification 
de la Loi № IV de l 'an 1952 sur le mariage, la famille et la tutelle et sur son texte uni-
forme, ce projet de loi étant soumis par le ministre de la Justice.2 Par conséquent, 
nous ne pouvons pas encore parler des expériences de l'application et la jurispru-
dence ne pourra formuler son appréciation à l'égard de l'accent d'authenticité de ses 
nouvelles dispositions que dans les temps à venir. Je considère comme étant une so-
lution trop routinière si j'essayais d'entreprendre l'inventaire des dispositions devant 
être abrogées ou pouvant être maintenues en leur texte modifié parmi les principes 
directeurs, les décisions de principe de la Cour suprême et parmi les prises de posi-
tions du Collège Civil s'appuyant sur le texte en vigueur avant la modification de la 
2
 La Loi № I de l'an 1974 sur la modif icat ion et le texte uniforme de la loi № IV de l'an 1952 sur le 
mariage, la famille et la tutelle, entrée en vigueur le 1er juillet 1974 . C'est dans le cadre de l'exécution de 
cette loi que les décrets du Conseil des Ministres suivants ont é té promulgués: le décret du Conseil des Mi-
nistres № 11/1974 ( V . 14) M.T. sur la modif icat ion du décret gouvernemental № 3 8 / 1 9 6 3 . (XII. 2 5 ) 
Korm. sz. sur les registres des états-civils et la procédure de la conclusion du mariage; le décret du Conseil 
des MinistresN" 1 2 / 1 9 7 4 (V. 14.JM.T. sur la modification des dispositions concernant l'entretien des en-
fants; la résolution du Conseil des Ministres № 1020 /1974 (V. 14.) Mt. sur l 'exécution de la Loi № I de 
l'an 1974 ainsi que les décrets des ministres suivants: le décret du ministre de la Justice № 7 / 1 9 7 4 (VI. 27 . ) 
I. M. sur l'exécution d e la loi sur le droit de la famille et sur la constatation des dispositions transitoires; le 
décret du ministre de la Justice № 8 / 1 9 7 4 (VI . 27 . ) I .M. sur l 'exécution du décret du Conseil des Minis-
tres № 12/1974 (V. 14.) M. T. sur l'allocation de l'entretien des enfants; le décret du ministre de l 'Éduca-
tion № 1/1974 (VI. 27 . ) O . M . sur la procédure devant les autorités de tutelle; le décret du ministre de 
l'Intérieur № 2 / 1 9 7 4 ( V I . 2 7 . ) BM sur la modification du décret du ministre de l'Intérieur № 2 / 1 9 5 5 
(IV. 23 . ) BM sur le changement de noms. 
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Loi sur le droit de la famille. La solution de cette tâche comportant de lourdes res-
ponsabilités revient à notre forum judiciaire suprême qui attend plein de droit le sou-
tien de la doctrine afin de pouvoir l'accomplir.3 
Je pourrais aussi choisir la solution de présenter les nouvelles dispositions de la 
loi sous un aspect de principes, ceci est cependant rendu superflu par la circonstance 
qu'au cours des préparatifs de la loi, dans la discussion d'une large envergure et vrai-
ment populaire, organisée par le Front Populaire Patriotique, les conceptions du lé-
gislateur sont devenues connues par les larges couches de la population, et dans ce 
cadre aussi, par les experts et professionnels juristes, voire la revue «Jogtudományi 
Közlöny» avait déjà rendu compte des expériences de la discussion.4 Par conséquent, 
cette méthode de traiter la loi sur le droit de la famille s'avérerait superflue. Reste en-
fin la possibilité d'examiner, d'une part, en conformité avec le contenu du titre de 
l'étude, la manière par laquelle la modification de la l o i - en harmonie avec les dispo-
sitions originales — contribue à la tâche de la protection de la famille, d 'autre part, je 
peux me référer en certains égards aux corrélations existant entre les nouvelles dis-
positions de la loi sur le droit de la famille et les thèses des autres règles de droit, 
éventuellement aux problèmes pouvant se présenter de celles-ci. 
I I 
Après ces explications relativement longues, mais considérées tout de même 
comme indispensables, je passe à l'analyse des questions liées à la protection de la 
famille. 
1. La portée de la protection de la famille est soulignée par le fait que tant en 
Hongrie que dans les autres États socialistes européens, la fonction de la famille, 
3
 L'instance judiciaire suprême a constitué au cours de l 'accomplissement de ses tâches le principe 
directeur № 9 de la Cour Suprême de la République Populaire Hongroise sur les points de vue généraux at-
tachés aux procès de divorce, le principe directeur № 1 0 sur l'arrangement des demandes l iées au droit 
conjugal relatif aux biens, le principe directeur № 11 sur l'entretien des parents et dans sa Décision de 
Principe Civile № X X X V I I il a révisé les décisions de principes antérieures concernant le droit de la fa-
mille, une partie de cel le-ci étant abrogée (entre autres, au sujet du montant de l'allocation de l'entretien 
des enfants; sur sa mise en valeur; sur les besoins de l 'ex-époux [de l 'ex-épouse] à l'entretien), une autre 
partie des décisions de principe en matière civile étant modi f i ée (ainsi sur certaines questions l iées à l'allo-
cation de l'entretien des enfants; le droit de port du nom de l'époux, l'indignité de l'épouse;, sur l'empla-
cement de l'enfant ainsi que sur l'entretien de l'enfant majeur continuant ses études). Voir: Bírósági Hatá-
rozatok (Décisions des tribunaux), 1974, № 10. La Chambre du Droit Civil a révisé, par sa prise de posi-
tion № 390, ses prises de position antérieures concernant le droit de la famille et a abrogé quelques-unes 
de celles-ci, d'autres étant maintenues en un texte modif ié . Voir Bírósági Határozatok, 1 1 / 1 9 7 4 . 
4
 BACSÓ, J.: Л családjogi törvény módosításának vitája (La discussion sur la modification de la loi 
sur le droit de la famil le) . Jogtudományi Közlöny, 3 / 1 9 7 4 . pp. 69 à 76. D e s travailleurs des usines, des 
coopératives, des employés , des juristes, des experts des affaires de tutelle, en matière de l'état civil parti-
cipaient aux débats, des discussions spéciales étaient organisées par les comités de femmes. A u x débats 
organisés d'une façon excellente des experts juristes étaient les conférenciers. Les participants des enquê-
tes (il s'agissait d'une audience en moyenne de 20 à 3 0 personnes) discutaient également dans leurs pro-
pres usines, coopératives, aux lieux de travail les quest ions principales et ils apportaient avec eux les opi-
nions et avis de leur petite collectivité; ils étaient à m ê m e de le faire puisque le matériel des débats était 
une brève esquisse faite par écrit par le Ministère de la Justice, celui-ci offrant un résumé des object i fs de la 
modification de la loi sur le droit de la famille et des quest ions principales à discuter. 
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remplie dans la société socialiste contemporaine, a passé au premier plan. Les 
conceptions divergentes quant aux questions de détail sont d'accord pour affirmer 
que la famille est une unité d'organisation importante de la société socialiste et 
qu'une vie humaine riche en valeurs n'est concevable sans famille rénovée dans l'es-
prit de l'humanisme socialiste. 
Dans notre régime il y a des possibilités toujours plus larges afin que la famille, 
comme communauté sentimentale, puisse se développer substantiellement. Ces liens 
sentimentaux du mari et de la femme sont renforcés par l 'enfant et celui-ci, comme 
lien réunissant la famille, acquiert une importance soulignée. 
Le communisme exerce son effet non pas dans la direction de la réduction des 
qualités humaines positives, mais, au contraire, dans celle de leur épanouissement. 
D'une part, la société demande de participer d'une façon toujours plus intense à l'ac-
complissement des tâches attachées aux soins et à l'éducation des enfants au sein de 
la famille, d'autre part, la famille elle-même éduque directement les hommes étant 
des membres de la société. Le remplissement de cette fonction de la famille socialiste 
est promu par la circonstance que les possibilités d'influencer les enfants qu'elle édu-
que et, en général les membres de la famille, ne sont pas plus étroites que les possibi-
lités de l'influence de la société, voire, les effets de l'entourage familial primaire jet-
tent les bases de la mise en valeur plus aisée ou plus difficile des influences sociales ul-
térieures - notamment, si ceci se déroule naturellement ou à travers des contradic-
tions. C'est pour cette raison que le développement de la famille socialiste et la pro-
tection accordée à la famille socialiste développée correspondent à des exigences im-
portantes, découlant du principe fondamental du socialisme et élevées au rang d'une 
thèse constitutionnelle. 
L'importance de la protection de la famille du point de vue de notre société est 
aussi soulignée par le fait que la transformation des familles s'est déroulée, respecti-
vement se déroule sous les conditions de la révolution industrielle, d'une urbanisa-
tion de grande envergure, de la transformation socialiste de l'agriculture. Ces cir-
constances, d'une part, ont fait accélérer le processus de dissolution de la famille 
bourgeoise, d'autre part, elles ont en une certaine mesure rendu plus compliqué le 
processus progressif de la formation de la communauté familiale socialiste, et il faut 
encore ajouter que notre société et notre État n'ont pas toujours trouvé, en temps dû, 
avec l'unanimité nécessaire et la circonspection conforme, les moyens les plus ap-
propriés de l'assistance à accorder aux nouveaux rapports familiaux en train de se 
développer. 
2. En Hongrie c'est pendant les années soixante que commença l'élaboration 
d'une politique générale de démographie et de famille dont les bases avaient été es-
quissées par le VIIIe Congrès du Parti Socialiste Ouvrier Hongrois en 1962.5 Au IXe 
Congrès du Parti Socialiste Ouvrier Hongrois János Kádár, Premier Secrétaire du 
5
 Cf. JENEI, GY: Népesedéspolitikai feladataink ( N o s tâches dans le domaine de la pol i t ique démo-
graphique). Pártélet, 12/1973. pp. 3 à 7. 
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Parti, dans son discours de rapporteur avait approché les problèmes de la famille du 
côté de l'évolution démographique et il les avait rangés parmi les questions de notre 
État et de notre société desquelles il est nécessaire de s'occuper. E n même temps il 
souligna qu'il s'agissait d'une question fort complexe et ayant de multiples aspects et 
il considéra comme indispensable qu'on élabore, avec la participation des organes 
compétents du gouvernement, le cercle de toutes les mesures qui correspondent aux 
intérêts des femmes, des mères, des familles, de la société et qui comprennent égale-
ment les côtés sociaux, éthiques, de santé publique et matériels de la question. 
C'est par la suite que furent adoptées les mesures économiques, sociales et au-
tres correspondant aux résolutions d'octobre 1966 et d'avril 1967 du Comité Central 
du Parti Socialiste Ouvrier Hongrois. Ainsi on introduisit le congé pour soins d 'en-
fants des mères travailleuses, respectivement l'assistance des soins aux enfants; la 
prolongation de la durée du congé de grossesse et des couches, l'élargissement du 
cercle des personnes ayant droit aux allocations familiales, le règlement du montant 
des allocations, le développement à un rythme accru des institutions pour enfants; les 
changements dans le système de la d' .tribution des logements dans l'intérêt des fa-
milles nombreuses; l'assurance ultérieure d'avantages dans les lieux de travail en fa-
veur des mères enceintes et ayant de petits enfants. Les premiers pas furent faits pour 
propager les méthodes plus modernes de la planification familiale, afin de réduire le 
nombre élevé des interruptions médicales de la grossesse, des produits anticoncep-
tionnels modernes furent mis en circulation, etc. La résolution du Xe Congrès du 
Parti Socialiste Ouvrier Hongrois souligna fortement la portée des mesures influen-
çant les rapports familiaux et en même temps l'évolution démographique, mais de ce 
point de vue la résolution sur la politique démographique adoptée par le Comité 
Central du Parti Socialiste Ouvrier Hongrois, ainsi que la loi sur la jeunesse ont une 
importance égale, alors que la résolution de février 1973 du Comité Politique du 
Parti Socialiste Ouvrier Hongrois définit à nouveau que la famille saine et harmo-
nieuse a un rôle important à jouer dans le présent et l'avenir de la société socialiste. 
Après la résolution du Comité Politique, la résolution de l'année 1973 du Conseil des 
Ministres sur les tâches de la politique démographique, visant l'amélioration de la si-
tuation démographique, un soutien matériel accru des familles nombreuses, la pro-
tection plus efficace de la santé des femmes et des enfants à naître, ainsi que l'intro-
duction de l'enseignement organisé des connaissances reliées à la planification des 
familles et à l'hygiène, avait développé ultérieurement les mesures esquissées ci-des-
sus et incorporées pour ainsi dire en un système uniforme. 
3. Les mesures mentionnées avaient été rendues particulièrement motivées 
par les problèmes anciens de plusieurs décennies quant à la situation démographique 
du pays. En Hongrie, les proportions des naissances vivantes avaient évolué d 'une 
façon défavorable, le développement du nombre de la population n'était pas équili-
bré, la proportion des familles à trois enfants et plus diminuait, le nombre et la pro-
portion des familles sans enfants augmentaient, et d'année en année s'élevait, la pro-
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portion des prématurés, pour ne mentionner que quelques-uns des problèmes cau-
sant de nombreux d'ennuis.6 
A cet égard Erzsébet Kósa se réfère justement, dans les colonnes de la revue 
«Társadalmi Szemle» au fait «que la question de la famille a été mise en vedette pour 
ainsi dire par une force élémentaire lorsqu'au cours de nos soucis démographiques, 
l'année dernière la résolution concernant la politique démographique et les mesures 
servant sa réalisation avaient été adoptées».7 En outre des 12 ministères profession-
nels destinés à participer directement ou indirectement à la réalisation des différen-
tes mesures incluses à la résolution, le Conseil des Ministres avait chargé de tâches 
l'Office des Conseils du Conseil des Ministres, l'Office National de la Planification, le 
Comité National pour le Développement Technique, l'Office National des Matières 
et des Prix, l'Office Central de la Statistique et le Conseil National des Syndicats, 
bien qu'il mentionnait en général aussi les ministres compétents et organes à compé-
tence nationale. Il s'ensuit de ceci, mais aussi du grand nombre des organes chargés 
des tâches les plus diverses auparavant dans le domaine de la protection des familles, 
qu'en Hongrie l'État et les organisations sociales ont uniformément la tâche d'assu-
rer une aide à la solution des changements touchant les familles et se présentant 
comme l'effet de l'évolution des rapports sociaux, ainsi que des problèmes accompa-
gnant ces changements au sein des familles ou en-dehors de celles-ci, bien que les 
concernant. En même temps, nous devons être conscients du fait que l'efficacité des 
activités visant l'accomplissement des tâches partielles de la protection des familles à 
la charge des divers organes ou organisations ne peut être accrue que si ces efforts 
sont harmonieusement coordonnés à l'égard de l'entité de la protection des familles 
avec les autres activités multiples déployées par un grand nombre d'organes de l'État 
et d'organisations sociales, comme nous l'avons vu ci-dessus. 
La protection socialiste des familles, comme tâche sur le plan social général est 
caractérisée par sa complexité. Ceci se manifeste à l'égard du choix coordonné des 
mesures à appliquer, ainsi que de la nécessité de la coopération des organes qualifiés 
pour l'application des mesures en question. Sa réalisation réussie exige la protection, 
d'une part, de la famille, comme entité, d'autre part, de chaque membre de famille. 
Les soins à donner en ces deux directions ne peuvent pas être séparés les uns des au-
tres. Les premiers ne peuvent être assurés que par la réalisation des seconds. 
La complexité de la protection des familles ne se manifeste cependant pas seu-
lement par l'entrelacement des tâches partielles mentionnées. L'accomplissement 
efficace séparé et en même temps complet de ces tâches exige des activités d'entre-
tien d'un effet complexe et concordant dans les terrains spécifiques les plus divers. 
Les différents domaines partiels se présentent aussi comme tâches indépendantes de 
ressort, mais leur coordination ne pourrait être omise, en un mot, ni l'évaluation des 
6
 Népesedéspolitikánk egyes időszerű kérdései (Quelques questions actuelles de notre politique 
démographique). Politikai vitakör. (Cercle de discussions politiques.) 10 /1973 . pp. 4 et 5. 
7
 KÓSA: o p . c i t . 
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problèmes se présentant dans les divers domaines partiels, ni une large coordination 
de la solution des problèmes. Ceci ne peut être mené à bien que par des organes cen-
traux d'un niveau élevé.8 
I I I 
Après avoir discuté les corrélations de la protection des familles et de la politi-
que démographique, les mesures adoptées dans l'intérêt d 'une meilleure efficacité de 
la protection des familles, ainsi que la nécessité de coordonner ces mesures, je passe à 
l'examen de la question, en quelle mesure et de quelle façon la modification de la loi 
sur le droit de la famille sert-elle la protection des familles, et, par conséquent, la politi-
que démographique. 
1. Dans la rédaction de l'exposé des motifs ministériel du projet de loi, les pro-
positions visant à la modification de la loi sur le droit de famille sont basées sur les ob-
jectifs principaux suivants: 
a) la protection accrue de l'institution du mariage, la croissance de la responsabilité 
mutuelle et envers la société des futurs conjoints et des époux; b) la promotion du 
renforcement ultérieur des rapports familiaux, de la communauté familiale se trou-
vant en harmonie avec le développement de la société, l'augmentation de la respon-
sabilité des membres de famille, le développement ultérieur du principe de l'égalité 
des femmes au sein de la famille; c) la protection accrue des intérêts de l'enfant, l'as-
surance plus efficace de son éducation dans l'entourage familial, la promotion de son 
développement corporel et intellectuel. 
2. Parmi les objectifs sus-énumérés les motifs du ministre mentionnent en 
premier lieu la protection accrue de l'institution du mariage et Mihály Korom, minis-
tre de la Justice, avait souligné dans son exposé à l'Assemblée Nationale que «notre 
société n'est pas indifférente quand il s'agit de la durabilité, de la stabilisation de 
l'institution du mariage» et dans son article écrit sur la base de l'exposé prononcé lors 
de la discussion, à l 'Assemblée Nationale, au sujet des nouvelles dispositions de la 
8
 Lorsque nous avons examiné en détails à la conférence des juristes de droit de la famille socia-
liste à Pécs en 1967 les condi t ions de la répartition d'organisation et de la réalisation eff icace de la protec-
tion de famil le en Hongrie, n o u s ét ions de l'avis qu'il faudrait dés igner un facteur responsable de l'État qui 
serait chargé de formuler au n i v e a u supérieur la concept ion unifiée d e la protection des famil les et de sui-
vre avec attention, en p e r m a n e n c e et d'une manière conséquente, la réalisation de cette conception par 
l' intermédiaire de nombreuses mesures de détail. (Voir: PAP, T.: AZ Októberi forradalom eszméinek ha-
tása a népi demokráciák családi jogának alakulására és a családvédelem. - L'effet des idées de la Révolu-
tion d 'Octobre sur la formation du droit de la famil le des démocrat ies populaires et la protection de la fa-
mille. Jogtudományi Közlöny, 1 0 - 1 1 / 1 9 6 7 . pp. 5 6 9 - 5 7 3 , ainsi q u e PAP, T.: Die Rechtsverhältnisse zwi-
schen Eltern und Kindern in der sozialistischen Gesellschaft. Studia Juridica auctoritate Universitatis Pécs 
publicata. № 65, Pécs, 1 9 6 8 . ) V u l'évolution de la situation pendant ce t te période on peut être entière-
ment d'accord avec Kôsa, qui af f irme que «. . les travaux de coordinat ion ne peuvent pas être effectués 
dans le cadre d'une seule branche ministérielle (b i en que certains c ô t é s importants du travail relié à la pro-
tection des familles et à la pol i t ique de famille ne peuvent être mis en valeur qu'au sein de ceux-ci), 
c'est-à-dire l'élargissement d e s travaux attachés à la protection des famil les et à la polit ique de famille de 
notre soc i é té et de notre État provoquera nécessairement à l'avenir une situation dans laquel le les travaux 
de la protect ion des familles ne pourront être dirigés et coordonnés que dans le cadre d'organisation 
d'une institution se trouvant au-dessus de la construction sectorie l le» . KÔSA: op. cit. p. 40 . 
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Loi sur le Droit de la Famille, il avait à nouveau souligné: «nous sommes fortement 
convaincus que dans la société socialiste... nous devrons continuer de protéger, de 
développer et de défendre la famille, comme une des unités fondamentales impor-
tantes de notre société.»9 
Le législateur aurait aussi pu avoir recours, en guise d'institution juridique ser-
vant à l'accroissement de la stabilité du mariage, à l'établissement de règles strictes 
quant à la dissolution du mariage. Une telle réglementation - en-dehors du fait 
qu'elle n'aurait pu toucher les racines sociales des divorces - aurait peut-être même 
eu comme résultat la diminution du nombre des demandes et procédures en divorce, 
mais elle n'aurait guère contribué à une véritable solution du problème.10 Le codifi-
cateur hongrois avait cherché l'issue en une autre direction. Notamment, il fit intro-
duire entre la déclaration des intentions de mariage et la conclusion du mariage une 
période d'attente d'au moins 30 jours, une exemption ne pouvant être accordée 
qu'en des cas exceptionnellement motivés, d 'autre part, il rendit plus strict l 'âge li-
mite requis pour la conclusion du mariage. 
En effet, la stabilité du mariage peut grandement dépendre du degré de pro-
fondeur des sentiments humains sur lesquels il a été établi en conséquence de la pon-
dération de la détermination visant le mariage, et il y a encore la question si les futurs 
conjoints avaient eu une possibilité de se connaître mutuellement, de faire connais-
sance de leurs traits individuels, de leurs intérêts, vertus et défauts. La stabilité du 
mariage peut également dépendre de l'âge des futurs conjoints reliant leur sort en 
principe pour toute une vie, vu qu'une résolution prise en pleine conscience de la res-
ponsabilité, avec réflexion et préméditation correspond à des capacités dont la for-
mation, selon les expériences de la science médecale, ne coïncide pas avec l 'obten-
tion du développement biologique. Enfin, du point de vue des époux et des descen-
dants provenant du mariage, il n'est pas indifférent - et dans cette qualité ceci peut 
également se présenter comme un facteur affectant la stabilité du mariage - en quelle 
mesure les futurs conjoints sont psychiquement préparés à la vie familiale, et de ce 
point de vue, quel est l'état de santé des futurs conjoints.11 
a) En ce qui concerne la question de l'âge limite requis pour la conclusion du 
mariage, il est évident que la solution de notre législation du droit de la famille, uni-
que parmi les pays socialistes européens, en vertu de laquelle avec une autorisation 
9
 KOROM, M : A családi törvény novellája (L 'amendement de la Loi sur la Famille). Magyar Jog és 
Külföldi Jogi Szemle , 5 /1974 . p. 254 . 
10
 Ceci est démontré entre autres aussi par le fait qu'en Roumanie o ù e n 1966 les règles de la pro-
cédure en divorce ont été considérablement rendues plus strictes et où on entendai t réduire le n o m b r e des 
divorces en ayant recours à des m o y e n s administratifs, « o n peut observer c o m m e réaction à ces mesures 
une tendance que la cessation des mariages est recherchée par une demande d'annulation et non p a s par la 
voie d'un procès en divorce». (POPESCU, T.: Gegenwärtige Aspekte des Ehescheidungsrechts in Rumänien. 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich Schiller Universität. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche 
Reihe, 1970. № 6 , p. 1101). 
11
 Cf. : PAP, T. : Les possibilités offenes par le droit de la famille en vue de la protection et la consoli-
dation delà famille. La Situation Sociale et Juridique de la Famille. IIIe Rencontre Juridique F r a n c o - H o n -
groise. Budapest , 5 - 9 juin 1972. Acta Juridica A c a d e m i a e Scientiarum Hungaricae, Tomus X V ( 1 9 7 3 ) 
pp. 2 3 - 2 5 . 
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des autorités tutélaires le mariage pouvait être conclu déjà à l'âge de 12 ans, ne ser-
vait pas l'assurance des conditions préalables nécessaires à l'établissement des rap-
ports familiaux stables et durables. Au contraire, cette solution avait contribué à 
l'établissement de mariages irréfléchis et conclus en un âge trop jeune - même si ce 
n'était que dans 10% des conclusions de mariage que les futurs conjoints mineurs 
demandaient l'autorisation nécessaire pour la conclusion de leur mariage - et, par 
conséquent, elle exerça un effet contraire à la tendance visant la stabilisation des 
rapports de famille socialistes. 
Examinons brièvement de quelle manière les codes du droit de la famille des 
pays socialistes européens prennent position à l'égard de cette question. En Union 
Soviétique, la législation de la République Socialiste Soviétique Russe et de la Répu-
blique Socialiste Soviétique Ukraine permet l'autorisation de la conclusion du ma-
riage à l'âge de 16 ans (cependant, seulement pour les femmes), alors que dans les 
autres républiques, en partie, les deux futurs conjoints, en partie, seulement la fian-
cée doivent avoir l'âge de 17 ans révolus afin de pouvoir conclure un mariage. Le 
droit de la République Démocratique Allemande, afin que le mariage établissant la 
famille soit fondé déjà lors de sa constitution sur des bases les plus stables possibles et 
afin que les complications ultérieures jaillissant des actes irréfléchis des futurs 
conjoints ne puissent menacer celle-ci, va jusqu'à statuer qu'avant l'âge de 18 ans ré-
volus aucune autorisation n'est donnée pour la conclusion d'un mariage. Le code 
tchécoslovaque permet «exceptionnellement, si ceci se trouve en harmonie avec les 
buts de la société, pour des raisons importantes» que l'autorisation soit accordée à 
des mineurs plus âgés que 16 ans afin de conclure le mariage, mais la rigueur du lé-
gislateur est soulignée à cet égard par la disposition en vertu de laquelle «au cas des 
mineurs plus jeunes que 16 ans un mariage ne pourra être constitué». La législation 
bulgare dispose semblablement, mais elle ne contient pas de règle qui déclarerait le 
mariage conclu avant l'âge de 16 ans révolus comme inexistant, alors que selon le 
droit roumain il est possible de donner une autorisation de mariage à la femme à l'âge 
de 15 ans — celle-ci peut conclure un mariage, selon les règles générales, à l'âge de 
seize ans. Une solution particulière et intéressante est contenue au code polonais sur 
le droit de famille qui détermine l'âge limite de la conclusion du mariage aux 21 ans 
révolus pour les hommes, mais permet, pour des raisons importantes, la conclusion 
du mariage pour l'homme ayant atteint l'âge de 18 ans et pour la femme ayant atteint 
l'âge de 16 ans.1 2 
A l'heure actuelle, notre loi rompt d'une façon déterminée avec la règle héritée 
du passé, permettant aux futurs conjoints des deux sexes d'obtenir l'autorisation de 
conclure le mariage à partir de l'âge de 12 ans. Tenant compte des propositions faites 
au cours de la discussion à l'échelle nationale13 la loi - selon l'exposé des motifs du 
12
 Cf.: PAP, T.: Társadalmi igények és a családjogi törvény (Les ex igences sociales et la loi sur le 
droit de la famil le) . Jogtudományi Köz löny , 10/1973. p. 5 0 7 . 
13
 Voir: BACSÓ: op. cit. p. 71 . 
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projet de loi —déclare que «sur la base des expériences de vie soutenues par des don-
nées statistiques» - peut conclure un mariage l'homme ayant atteint l'âge de 18 ans 
et la femme ayant atteint l'âge de 16 ans, alors que les autorités tutélaires peuvent au-
toriser la conclusion du mariage aux deux futurs conjoints si ceux-ci ne sont que d'un 
âge étant tout au plus de deux ans moins que les âges précités. Par cette disposition, 
ainsi donc, la loi a élevé tant à l'égard de la femme qu'en ce qui concerne l'homme 
l'âge limite inférieur de la conclusion du mariage avec autorisation (pour les hommes 
de 4, et pour les femmes de 2 ans), en même temps, dans le cas des femmes, en dé-
viant de la règle originale de la loi sur le droit de la famille, elle permet à la femme de 
se marier deux années plus tôt sans demander l'autorisation des autorités tutélai-
res. 14 Par cette disposition notre législation a rejoint les réglementations relatives des 
pays socialistes européens et en même temps elle les a enrichies d'une couleur spéci-
fique. 
La portée de la nouvelle réglementation de l'âge limite requis pour la conclu-
sion d'un mariage, surtout en ce qui concerne l'effet exercé sur la stabilité du ma-
riage, est bien illustrée par l'examen qui a été effectué dans trois arrondissements de 
la ville de Pécs l'année passée au sujet des mariages conclus entre des mineurs de 
1960 à 1964 et au cours duquel il a été constaté que dans la période en question, pre-
nant comme base les 460 mariages conclus a"ec l'autorisation des autorités tutélaires 
en faveur d'au moins un des futurs conjoints, 391 conjoints mineurs avaient été en-
tendus. Il en a résulté que dans la période de 10 à 15 années suivant la conclusion du 
mariage seulement un sixième des mariages conclus par des majeurs, alors que pour 
les mariages conclus par des mineurs, plus d'un tiers avait mené au divorce. On a éga-
lement pu constater que parallèlement à la diminution de l'âge, la proportion des di-
vorces augmentait; en ce qui concerne l'âge des fiancées la proportion des divorces 
était la plus élevée pour les femmes plus jeunes que 16 ans où elle dépassait les 50%, 
voire dans les IIe et IIIe arrondissements cette proportion correspondait à 80%, alors 
qu'au cas des fiancés mineurs la proportion des divorces était de 60%.1 5 
Les données présentées concernent une seule ville et elles ne s'appuyent que 
sur les données puisées d 'une période de 4 années, par conséquent elles ne sont guère 
bonnes à en déduire des conclusions généralisées. Cependant, elles peuvent nous 
avertir et indiquer la nécessité que les autorités tutélaires continuent d 'une manière 
conséquente la pratique mentionnée par l'exposé des motifs du ministre à l'article 10 
de la Loi sur le droit de la famille, selon laquelle «jusqu'à présent la conclusion d'un, 
mariage par des mineurs n'avait été autorisée que s'il avait été constaté que les futurs 
14
 Les autorités de tutelle précédemment à la modification de la loi sur le droit de famille avaient 
autorisé en 9 7 % la conclusion de mariage des fi l les d'un âge entre 16 et 18 ans. Notamment , en 1972 
parmi les jeunes filles de 16 et 17 ans, 2529, respectivement 5 5 0 6 avaient obtenu l'autorisation à la 
conclusion du mariage. Voir: KOROM: op. cit. pp. 2 5 5 et 256. 
1 5
 SULYOK GREGUSS, M.: A kiskorúak házasságkötésének alakulásáról (Sur la formation des ma-
riages entre mineurs). Ál lam é s Igazgatás, 4 / 1 9 7 4 . pp. 3 6 2 - 3 6 4 . L 'é tude se réfère au fait que la grande 
majorité des jeunes filles concluant un mariage au-dessous de l'âge de 16 ans, avaient dépassé l'âge de 15 
ans. Il s'agit essentiellement de ce que la différence d'une année avait causé une proportion de divorces 
fortement é l evée . 
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conjoints sont suffisamment développés tant du point de vue biologique que par ail-
leurs et les autres conditions sont également données afin que le mariage puisse rem-
plir socialement sa destination». Ceci est par ailleurs aussi exigé par l'alinéa (3) de 
l'article 10 de la loi modifiée lorsque celui-ci prévoit que les autorités tutélaires ne 
peuvent accorder une autorisation à la conclusion du mariage que «dans des cas ex-
ceptionnellement motivés».16 
Il faut s'occuper de la question de l'âge limite requis pour la conclusion d'un 
mariage et déterminé par la loi modifiée encore sous un autre aspect. Notamment, de 
la disposition qui permet aux femmes de conclure un mariage après avoir rempli l'âge 
de 16 ans, sans autorisation des autorités de tutelle. Cette disposition semble être la 
source d'une certaine contradiction par rapport à quelques règles du Code Civil, res-
pectivement du décret-loi sur l 'entrée en vigueur du Code Civil (CCV). Cette 
contradiction semble subsister d'une part entre la possibilité de décider librement au 
sujet de la conclusion du mariage, sans dépendre juridiquement de l'autorisation de 
quiconque et d'autre part la soumission stricte aux règles de la disposition sur les 
biens. Si, notamment, la jeune fille ayant passé l'âge de 16 ans ne se marie pas (et ne 
devient pas en vertu de la disposition de l'alinéa (2) de l'article 12 du Code Civil, ma-
jeure), conformément à la disposition de l'alinéa (1) de l'article 12 du Code Civil elle 
dispose d'une capacité restreinte et comme telle, afin que ses actes juridiques de-
viennent valides - sauf si la règle de droit n'en dispose autrement - il est nécessaire 
d'avoir le consentement ou l'approbation ultérieure de son représentant légal (alinéa 
(1) de l'article 14). Cependant, l'article 14 du CCV en s'appuyant sur la disposition 
incluse à l'alinéa ( 1 ) de l'article 14 du Code Civil va encore plus loin à l'égard de la ri-
gueur. Il constate que l'approbation des autorités de tutelle est requise afin que la dé-
claration du représentant légal devienne valide, si la valeur de l'objet de l'acte juridi-
que dépasse les 10.000 Forint. 
Il se peut donc qu'une situation se produise dans laquelle la jeune fille ayant 
dépassé l'âge de 16 ans puisse décider, en vertu de la disposition de l'article 10 de la 
Loi sur le droit de la famille, sans aucune approbation, quant à la question de son ma-
riage, mais que pour la validité des actes juridique de cette même jeune fille, ainsi à 
l 'égard des actes juridiques concernant les biens - exception faite pour le cas où il 
s'agit d'un salaire acquis par son propre travail (alinéa (1) de l'article 79 de la Loi sur 
le droit de la famille, dans la loi modifiée: alinéa ( 1 ) de l'article 80) - en général, il est 
nécessaire d'avoir le consentement du représentant légal. Mais même ceci n'est pas 
suffisant si la valeur de l'objet de l 'acte juridique dépasse les 10.000 Forint. Comme 
nous l'avons vu, pour la validité d 'un tel acte juridique il est en outre nécessaire de se 
procurer l'approbation des autorités de tutelle. Pour éviter tout malentendu ajou-
tons qu'il ne s'agit pas de la question si la jeune fille devenue majeure en consé-
quence de son mariage, en vertu de l'alinéa (2) de l'article 12 du Code Civil, elle dis-
16
 Selon les d o n n é e s de 1 9 7 1 , 3 2 f e m m e s sous l'âge de 14 ans avaient conclu un mariage, à l'âge de 
15 ans 4 hommes et 4 1 0 femmes, à l'âge de 16 ans 2 0 hommes et 2 5 7 1 femmes. A u total, sous l'âge de 18 
ans 137 hommes et sous l'âge de 16 ans 4 4 2 f e m m e s . (Cf.: Demográf ia i Évkönyv 1 9 7 1 , Budapest, 1973) . 
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pose du droit de dérision sans aucun consentement, mais plutôt du fait que la jeune 
fille de 16 ans peut décider, sans consentement, si elle désire devenir majeure, par le 
mariage, ou non. Cette contradiction présumée (ou peut-être réelle) pourrait être le-
vée de manière que la règle de droit accorde à la jeune fille ayant passé l'âge de 16 ans 
le droit de tout aussi bien décider librement à l'égard de ses dispositions sur ses biens 
qu'en ce qui concerne la question de la conclusion du mariage, vu que la conclusion 
d'un mariage, valable en principe pour toute une vie, ne pourrait guère être considé-
rée comme de moindre importance qu'une disposition concernant une valeur des 
biens de 10.000 Forint. 
Je ne suis toutefois pas convaincu que ceci serait la juste voie pour lever cette 
contradiction, respectivement je ne vois pas s'il était au fond possible de supprimer 
cette contradiction. C'est une autre question si quelqu'un, donnant suite à ses senti-
ments, autorisé par les dispositions du droit de la famille, désire établir des rapports 
familiaux ou si jusqu'à l'accomplissement de sa 18e année, restant au sein de sa 
famille, se trouvant sous la surveillance des parents, la même personne puisse dispo-
ser des biens dépassant le cadre de son propre salaire. Alors que d'une part, des 
points de vue reliés à la protection de la famille, et encore de plus près, des points de 
vue de la politique démographique peuvent justifier la possibilité d'un mariage des 
jeunes filles de 16 ans avant d'avoir atteint l'âge limite de la majorité, d'autre part, 
ces mêmes points de vue attachés à la protection des familles peuvent plaider pour 
que la jeune fille se trouvant sous la surveillance des parents ne fasse en général des 
déclarations juridiques touchant ses biens qu'avec le consentement de son représen-
tant légal, et dans des cas spécifiques - précisément afin de défendre les intérêts du 
mineur - en outre, qu'avec l'approbation des autorités tutélaires. 
Tout ceci, bien entendu, n'est que la projection juridique de la question. Il ne 
s'agit nullement que l'autorisation légale représente en même temps un appel aux 
jeunes filles ayant passé l'âge de 16 ans de conclure, en un nombre le plus élevé pos-
sible, un mariage. Ceci ne serait non plus en harmonie avec les objectifs de la politi-
que culturelle de notre société édifiant le socialisme. Au contraire, l'environnement 
social et familial, entourant notre jeunesse et capable de l'influencer, devrait exercer 
des effets dans la direction que les jeunes ne se marient qu'après avoir dûment pesé 
les pour et les contre, et se sentant bien préparés à l'établissement d'une famille.17 
b) Bien que la loi sur le droit de la famille n'en parle pas, le décret 
№ 5/1973./V.12./5. Eii.M. du ministre de la santé publique a été publié au cours de 
17
 Margit Várkonyi écrit dans son article faisant é loge de la loi sur le droit de famille dans le quo-
tidien «Népszava», en se référant à la concept ion réfléchie de notre État au sujet de la politique démogra-
phique, que «nous voudrions si au sein des familles, où cela est possible, des enfants étaient éduqués, en 
rendant, par leur existence, la vie complète et belle, ceci étant le lendemain de nous tous. Mais - se de-
mande- t - e l l e - faut-il pour cela que des mariages soient conclus par des personnes pour ainsi dire encore 
dans l 'âge d'enfance? Faut-il que la misère grotesque du passé nous fasse un clin d'œil, jetant des jeunes 
filles de 15 à 16 ans au sort de la nubilité? Tissant des liens de mariage d'un état arriéré, de préjudices, de 
vues rigides et anciennes? Non , ceci n'est pas du tout nécessaire. N o s enfants doivent étudier, faire du 
sport, se développer en adultes, la date de leur mariage devant être f ixée lorsqu'ils disposent d'un esprit et 
d'un état physique mûrs. Et il faut atteindre que le mariage d'une jeune fille et d'un garçon adolescents ne 
soit vraiment qu'une except ion.» (Le 28 avril 1 9 7 4 ) 
4 Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 17, 1975 
2 8 8 T. Pap 
l'exécution de la résolution disposant au sujet des tâches de la politique démographi-
que du Gouvernement sur la participation au service consultatif pour la protection de 
la famille et des femmes. En vertu de ce décret, avant la conclusion du mariage, tout 
futur conjoint n'ayant pas encore passé l'âge de 35 ans est tenu de participer au ser-
vice consultatif mentionné (sauf s'il a déjà participé à un tel service avant un mariage 
antérieur). Dans ce cadre, le médecin donne aux futurs conjoints des renseignements 
correspondant aux questions de la planification familiale et l'officier de l'état civil est 
tenu de refuser sa participation à la conclusion du mariage si les futurs conjoints ne 
sont pas à même de certifier qu'ils ont participé au service consultatif. 
Cependant, cette mesure relevant expressément du domaine de la politique 
démographique, qui, selon l'intervention du ministre de la santé publique faite au 
cours de la discussion du projet de loi à l'Assemblée Nationale a répondu à l'attente, 
ne sert sous sa forme actuelle que fort peu aux points de vue de la protection des fa-
milles et des interventions entendues à la session de l'Assemblée Nationale on pou-
vait aussi bien apercevoir qu'il serait approprié au but d'élaborer cette institution 
comme un moyen plus direct de la protection de la famille créée par le mariage, bien 
que la discussion nationale sur les objectifs principaux de la modification de la loi 
s'était aussi beaucoup occupée des questions de l'examen médical précédant la 
conclusion du mariage.18 
c) Les changements effectués à l'égard du port du nom de la femme mariée ne 
se réfèrent non plus à des aspects attachés à la protection de la famille. Il s'agit en ce 
domaine en premier lieu de la codification des dispositions tenant compte des réalités 
de la vie, respectivement de la mise en valeur de l'égalité des sexes dans le cadre des 
possibilités de la société et sans discriminations.19 Cette tendance est soulignée par la 
disposition de la loi modifiée qui, par rapport à la réglementation antérieure, réduit 
essentiellement les cas de l'indignité de l'ex-épouse (femme divorcée ou veuve) en ce 
18
 Voir: BACSÓ: op. cit. pp. 70 et 71. Eri ce qui concerne la réglementation relative des pays socia-
listes européens voir PAP: Társadalmi igények... op. cit. pp. 507 et 508. Les exigences sociales et la loi sur 
le droit de famille. 
19
 A cet égard, lors de l'élaboration des règles de droit servant à l'exécution de la loi le codificateur 
a déjà pris en considération que les disposit ions concernant l'enregistrement à l'état civil du nom de la 
f e m m e mariée ne soient pas contradictoires aux règles de la loi. Jusqu'à présent, notamment , l'article 24 
du décret gouvernemental N" 3 8 / 1 9 6 3 . (XII. 25 . ) Korm. sz. sur le registre de l'état civil et sur la procédure 
de la conclusion des mariages n'était pas en accord avec les règles de la Loi sur le droit de la famille sur le 
port du nom de la f e m m e (de l 'épouse) incluses à l'alinéa ( 1 ) de l'article 26. Alors que cette dernière avait 
codi f ié trois possibilités concernant le port du n o m de la femme: a) la f emme porte le nom de son mari avec 
un suffixe indiquant les liens de mariage; b) auquel elle peut ajouter son propre nom; c) ou bien exclusi-
v e m e n t son propre nom, la procédure de l'état civil ne prévoyait que les possibilités réglées aux points a) et 
c). En s'appuyant sur l'article 24 de la procédure de l'état civil modif iée parle décret du Conseil des Minis-
tres № 11/1974 (V. 14) , l'article 66 /a du texte de l'instruction № 6 / 1 9 6 3 (TK. 8 2 ) KE de l'an 1963 sur 
l'enregistrement des états civils et sur la procédure de la conclusion des mariages, complété par l'instruc-
tion № 2 /1974 (TK. 3 3 ) MT. TH, en accord avec le texte modifié de l'alinéa (1 ) de l'article 2 6 d e la Loi sur 
le droit de la famille, dispose sur les possibil ités de choix au cas de la conclusion d'un mariage en ce qui 
concerne le port du n o m de la femme. Par conséquent , la f emme porte le nom complet de son mari avec le 
suff ixe indiquant le mariage, tout en ayant la possibilité d'y ajouter son propre nom complet , elle peut por-
ter le nom de famille de son mari avec le suff ixe indiquant le mariage et y ajouter son propre nom complet, 
o u encore elle peut ajouter au nom de famille de son mari son propre prénom, ou porter exclusivement son 
propre nom complet. 
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qui concerne le port ultérieur du nom du mari adopté lors de la conclusion du ma-
riage, (Alinéa (6) de l'article 26, respectivement alinéa (3) de l'article 27 du décret du 
ministre de la Justice № 7/1974/VI.27./IM.) 
d) Apparemment, et en une certaine mesure aussi réellement il existe des re-
lations extrêmement étroites entre la réglementation de la dissolution du mariage et 
les points de vue de la protection de la famille. En apparence, puisqu'on peut bien 
s'imaginer qu'il existe aussi des systèmes de droit qui ne connaissent pas la suppres-
sion de ces rapports dans la vie des deux époux par l'intermédiaire du divorce (le 
droit canonique et les systèmes de droit le suivant). En réalité, puisque dans un cadre 
rationnel, la procédure judiciaire du procès en divorce peut aussi empêcher les divor-
ces inconsidérés, irréfléchis, opposés aux intérêts de l 'enfant né des rapports des 
conjoints. Cependant, la loi modifiée sur le droit de la famille, visant la stabilisation 
du mariage, a mis l'accent non pas sur la réglementation de la cessation des rapports, 
mais avant tout sur la réglementation de leur établissement, au service de la protec-
tion de la famille. A cet égard je ne voudrais que me référer au fait que la modifica-
tion a éliminé des dispositions du chapitre y relatif de la loi certaines règles inspirant 
un mode de vue formel, donnant l'occasion dans la période de commencement de son 
application à des malentendus dans la juridiction («cause sérieuse et bien fondée»). 
En transplaçant l'accent sur les aspects sociaux, la nouvelle loi a codifié l'institution 
du divorce élaborée par la pratique judiciaire et fondée sur l'accord de volonté, en at-
tirant l'attention à ce que les points de vue de la protection des enfants - faisant partie 
de la protection de la famille — soient mis en valeur également en ce domaine. 
e) La modification concernant l'entretien des ex-époux limite en une mesure 
considérable les possibilités de la mise en valeur des demandes pouvant être formu-
lées par l'époux (l'épouse) divorcé (e), vu que la survenance des besoins faisant naî-
tre la revendication est localisée à une période relativement brève après la rupture du 
mariage. Par conséquent, d'une part, la famille établie par le nouveau mariage est 
protégée à l'encontre des demandes d'entretien formulées par l'époux (l'épouse) 
renvoyant à des liens rompus (en n'omettant pas, par le renvoi aux cas «méritant tout 
particulièrement l'équité», la prise en considération des points de vue humanitaires), 
d'autre part, la loi élargit des possibilités de soutenir les parents âgés, réduits à l'en-
tretien lorsqu'elle limite à une durée plus brève la concurrence de leurs demandes vi-
sant l'entretien par rapport aux revendications similaires de l'ex-époux (épouse) à 
l'encontre duquel (de laquelle) les premiers auraient pu être repoussés à l'arrière-
plan en conséquence de la disposition légale. 
f ) Les dispositions concernant le régime matrimonial de la modification de la 
loi sur le droit de la famille, envisagent l'accroissement de la responsabilité mutuelle 
des époux et de leur responsabilité à l'encontre de la société, et par conséquent, en-
vers la famille. Ces règles, tout en définissant d'une façon moins équivoque les biens 
propres de l'époux et en les délimitant plus exactement dans la direction montrée par 
la jurisprudence, réduisent en fin de compte leur cercle et favorisent la communauté 
des biens servant primairement les intérêts de la communauté familiale. C'est pour-
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quoi les règles soulignent tout particulièrement que lors de la suppression des rap-
ports familiaux, au cours de la décision au sujet de l'utilisation de l'appartement 
commun des ex-époux il faut également tenir compte des intérêts de la protection de 
la famille. 
3. La mise en valeur des points de vue de la protection de la famille au cours de 
l'élaboration de la réglementation concernant les rapports familiaux ne signifie pas 
seulement que la législation désire à tout prix établir ou protéger des rapports entre 
parents et enfants ne disposant pas d'un contenu intime des liens du sang. Bien que la 
conception de notre société approuve et soutienne que les enfants, dont les parents ne 
vivent plus ou que les parents ne sont pas capables d'éduquer convenablement, vi-
vent également dans un entourage familial si possible complet et à cet égardla société 
réglemente l'institution de l'adoption, nous ne désirons tout de même pas maintenir 
l'apparence des rapports entre les parents et les enfants par la seule fiction des rela-
tions juridiques rigides. Des rapports familiaux qui ne disposent pas d'un fondement 
effectif des liens de sang et que les «parents» n'acceptent qu'en se soumettant à la 
force coercitive de l'ordre du droit, ne peuvent former l'objectif de-la protection de 
famille socialiste. Les dispositions modifiées de la loi sur le droit de la famille - dans 
la rédaction de l'exposé des motifs du projet — désirent justement dans l'intérêt du 
renforcement des rapports familiaux atteindre que lors de la constatation de l'ori-
gine, l'enfant entre aussi légalement en contact dit de parenté avec le père de sang et 
elles visent au maximum d'assurer que les relations légales expriment les liens de 
sang. 
a) La nouvelle disposition de la loi est destinée à assurer cette solution, en ef-
fet elle ne considère pas comme suffisant pour la constitution de la présomption pa-
ternelle créée par la conclusion ultérieure du mariage que le mari de la mère nese dé-
fende, lors de la conclusion du mariage, d'être le père de l'enfant, mais elle exige que 
le mari, avant la conclusion du mariage, reconnaisse l'enfant comme étant le sien. Par 
conséquent, l 'absence de la déclaration de reconnaissance dans l'esprit de la nouvelle 
réglementation, a comme résultat que le mari de la mère ne devient, juridiquement 
non plus, père de l'enfant. Examinant cette institution du point de vue de la techni-
que juridique nous nous trouvons en face de la forme simplifiée de la reconnaissance 
de plein droit de la paternité. Ceci est aussi compréhensible vu qu'il ne s'agit pas seu-
lement qu'en conséquence de la déclaration qu'il a faite l'homme devient le père de 
l'enfant, mais aussi du surplus qu'il sera le père de l'enfant comme mari de la mère et 
l'enfant, par conséquent, pourra être éduqué dans un entourage familial complet. 
Alors que, cependant, la survenance des conséquences juridiques faisant naître la 
présomption de la paternité de la déclaration de reconnaissance de plein droit n'est 
pas empêchée par la circonstance qu'un procès est en cours pour la constatation de la 
paternité à rencontre d'un autre homme, au cas de l'existence de circonstances simi-
laires, il serait indigne pour l 'homme commandé pas ses sentiments envers la mère, et 
éventuellement nocif quant à ses conséquences pour l'enfant, de revêtir la déclaration 
reliée à la conclusion du mariage d 'une vigueur donnant naissance en elle-même à la 
paternité. 
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b) C'est avant tout à la solution des problèmes provoqués par «la reconnais-
sance dite de complaisance» accompagnés de conclusions nocives du point de vue du 
développement psychique de l'enfant que se dirige la nouvelle disposition qui permet 
au procureur d'attaquer la paternité après l'expiration du délai d'un an ouvert à 
l 'homme pour attaquer la présomption de la paternité — semblablement au droit po-
lonais et tchécoslovaque.20 Néanmoins, ce droit d'attaque - et ici à nouveau les 
points de vue liés à la protection de famille servant directement les intérêts de l'en-
fant passant à l'avant-plan - ne revient au procureur que dans la vie du père putatif. 
De cette manière, le législateur désire exclure la possibilité qu'après le décès, de 
l 'homme ne soulevant pas des doutes à l'égard de la paternité pendant sa vie, respec-
tivement n'initiant pas l'attaque de la paternité, d'autres personnes, simplement 
pour des objectifs de succession, c'est-à-dire pour l'acquisition de biens, insistent 
pour que le procureur attaque la présomption de la paternité. 
c) L'adoption — comme je viens déjà de le mentionner —est une institution du 
droit de la famille capable de servir d'une façon proéminente la protection des en-
fants, et par ce faire, la protection des familles. Par son développement ultérieur, la 
modification, selon l'exposé des motifs du ministre au sujet du projet de loi, désire 
atteindre que l'enfant adopté puisse s'adapter le plus harmonieusement possible à sa 
nouvelle famille. 
Auparavant, cette adaptation pouvait avoir comme obstacle que le parent di-
vorcé n'avait pas donné son consentement afin que son enfant soit adopté par le nou-
vel époux (la nouvelle épouse) du parent chargé des soins de l'enfant. La réglementa-
tion actuelle - tenant compte des intérêts de l'enfant—coupe la possibilité de la mise 
en valeur volontaire d'un tel parent. Si, en effet, le parent vivant séparément, refuse 
sans aucune raison valable, son consentement, les autorités de tutelle peuvent rem-
placer cette déclaration, tout en supposant, bien entendu que de l'attitude du parent 
en question il a été possible de constater qu'il ne satisfait pas durablement, par sa 
propre faute, à ses obligations existant vis-à-vis de son enfant. Cette disposition, ainsi 
donc, ne désire pas priver le père ou la mère ressentant une responsabilité pour le 
sort de son enfant, s'occupant de l'enfant aussi après la rupture des liens conjugaux 
entre les parents, respectivement omettant, en dehors de sa faute, de satisfaire à ses 
engagements de parent, de la possibilité de l'exercice ultérieur des droits revenant 
aux parents. La garantie en est premièrement assurée par la procédure circonspecte 
des autorités de tutelle qui précède l'adoption de la résolution remplaçant le consen-
tement du parent. Cependant, la nouvelle disposition de la loi va encore plus loin en 
ce qui concerne l'empêchement de la privation éventuelle et sans fond des droits fon-
damentaux, comme des droits de parents. Le parent, en effet, dont la déclaration a 
été remplacée par les autorités de tutelle, en outre de la possibilité du recours selon la 
procédure administrative, peut, au cas de la violation des règles de droit, attaquer 
devant le tribunal la décision de l'organe administratif autorisant l'adoption. 
2 0
 Cf.: PAP: Társadalmi igények... op. cit pp. 515 à 5 1 7 . 
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Afin que l'adoption puisse entièrement remplir son but comme institution de la 
protection des enfants et des familles, il faut respecter le caractère secret de l'affaire. 
C'est de cette manière qu'il est possible d'éviter qu'après le consentement donné par 
le parent de sang à l'adoption, éventuellement après de longues années passées de-
puis—fort souvent même en l'absence des sentiments réels des parents — le parent de 
sang puisse troubler les parents adoptifs et l'enfant s'étant déjà adapté harmonieu-
sement à son nouvel entourage familial, et provoquer encore dans sa vie une rupture 
accompagnée éventuellement de conséquences tragiques. Les nouvelles dispositions 
de la loi s'efforcent de garantir ce qui peut être au fond atteint par une règle de droit 
au sujet de l'assurance efficace du caractère secret de l'adoption. C'est en ayant cet 
aspect sous les yeux que le principe connu chez nous jusqu'à présent seulement pour 
le cas des enfants placés sous les soins de l'État, est développé ultérieurement et 
rendu général, notamment le parent de sang peut également donner son consente-
ment à l'adoption de l'enfant s'il ne connaît pas la personne de l'adoptant. Sous ce 
rapport, le développement équilibré de l'enfant adopté et son adaptation à la nou-
velle famille doivent être assurés par la règle de la loi, en vertu de laquelle le parent 
de sang ne peut pas retirer cette déclaration, il n'a pas le droit d'attaquer l'adoption, 
et vu que la procédure est secrète, il n'a pas de possibilité de rechercher l'enfant. 
Les dispositions réglementant à nouveau la cessation de l'adoption contribuent 
également à la tendance protégeant les intérêts de l'enfant et de la famille, confor-
mément à la loi. Afin que le tribunal puisse prononcer la dissolution de l'adoption, à 
l'heure actuelle, d'une part, il n'est plus nécessaire que l'adoptant ou l 'adopté fassent 
preuve d'une attitude fondant une telle mesure, mais le tribunal peut prendre sa déci-
sion y relative même au cas où l'adoption ne remplit pas, pour d'autres raisons, sa 
destination et son but social. 
4. Dans la sphère des dispositions de la loi d'une importance primordiale, ap-
puyant et promouvant les objectifs de la protection des familles et de la politique dé-
mographique, il faut encore mentionner les règles attachées à la nouvelle réglemen-
tation, sous maints aspects, de la surveillance des parents, et à cet égard, de la tutelle. 
C'est à ce domaine qu'appartient la réglementation par la loi de l'emplacement 
de l'enfant qui adopte le principe déjà stablement introduit dans la pratique judi-
ciaire depuis de longues années, selon lequel au cours de la décision concernant 
l'emplacement ou tout changement de l'emplacement ce ne sont que les intérêts de 
l'enfant qui peuvent entrer en jeu. Mentionnons encore en ce domaine la réglemen-
tation complémentant les règles en vigueur jusqu'à présent au sujet de la mise sous 
les soins de l'État de l 'enfant, permettant les soins de l 'enfant par l'État par l'inter-
médiaire d'un emplacement dans un institut de manière qu'à la place de la cessation 
de la surveillance des parents, elle a comme résultat seulement la cessation des soins 
des parents. Et enfin, bien que pas en dernier lieu, il faut encore se référer, parmi les 
dispositions appuyant par des mesures envisagées, par des règles de droit la politique 
démographique et la protection des familles à la loi sur le droit de la famille, à la dis-
position sur la base de laquelle le Conseil des Ministres est autorisé à déterminer les 
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règles concernant le montant des entretiens de l 'enfant, le mode de sa détermination, 
respectivement de sa perception — connu par la population sous la dénomination «à 
compte de l'État». De telles règles étaient réalisées jusqu'à présent parmi les pays 
socialistes européens seulement en Tchécoslovaquie; elles sont envisagées déjà en 
Pologne, dans la République Démocratique Allemande et en Bulgarie.21 
Aktuelle Fragen des Gesetzes über die Familie, der 
Bevölkerungspolitik und des Familienschutzes 
von 
T . PAP 
1. Die Abhandlung beschäftigt sich einführend mit dem Begriff des G e s e t z e s über die Familie, 
der Bevölkerungspolitik und des Familienschutzes, und mit d e m Verhältnis dieser Begri f fe zueinander. 
Sie weist darauf hin, daß das Gesetz über die Familie nur eines jener zahlreichen Mittel darstellt, welche 
auf die Verwirklichung der Zielsetzungen des Familienschutzes und der Bevölkerungspolitik gerichtet 
sind. Auch andere N o r m e n des Familienrechts, das Regelsystem anderer Rechtszweige , und sonstige 
staatliche-wirtschaftliche Vorkehrungen und strukturelle Lösungen dienen der Bewäl t igung dieser A u f -
gaben. D ie Studie weist darauf hin, daß die Bevölkerungs- und Familienpolitik in e r h ö h t e m Maße in den 
Vordergrund getreten ist, und nimmt Bezug auf die bezüglichen Partei- und staatlichen Beschlüsse. Sie 
behandelt die Komplexität des Familienschutzes, als einer gesamtgesellschaftl ichen A u f g a b e , und betont 
die Notwendigkeit der Übereinst immung der anzuwendenden Vorkehrungen, und der Zusammenarbeit 
der die Vorkehrung anwendenden Organe. 
2. Im folgenden untersucht die Abhandlung jene Frage, in welchem Maße und wie die Modifika-
tion des Gesetzes über die Familie im Lichte seiner Zielsetzungen dem Familienschutz und dadurch der 
Bevölkerungspolitik dient. Sie erwähnt unter den wichtigeren Zielsetzungen: a) den erhöhten Schutz der 
Institution der Familie, und die Steigerung der Verantwortung der Eheleute gegenüber einander und der 
Gesel lschaft; b) die Förderung der Stärkung der Familienbeziehungen, der mit der gesellschaftlichen 
Entwicklung im Einklang stehenden Familiengemeinschaft, die Erhöhung der Verantwortung der Fami-
lienmitglieder, die weitere Vervol lkommnung des Prinzips der Gleichberechtigung der Frau innerhalb der 
Familie; c) den erhöhten Schutz der Interessen des Kindes, die effekt ivere Sicherung seiner Erziehung in 
der Familienumgebung, die Förderung seiner körperlichen und seelischen Entwicklung. 
3. Im folgenden beschäftigt sich die Studie aus dem Gesichtspunkt der Real is ierung dieser Zie l -
setzungen mit der Modif iz ierung des Heiratsfähigkeitsalters, und mit jenen Problemen, die in Zusam-
menhang mit der Vergle ichung mit dem Zivilrecht auftauchen; mit der die Eheschl ießung vorangehenden 
Eheberatung; mit der neuen Regelung der Namensführung der verheirateten Frau; mit der Frage der 
Scheidung der Ehe basiert auf die Willensübereinstimmung der Parteien; mit der Institution des Unter -
halts der Eheleute; mit den Regelungen hinsichtlich des ehe l ichen Vermögensrechts; im Fragenkreis der 
Rechtsstellung in der Familie mit der Herstellungswirkung der Vaterschaft durch die nachfolgende E h e -
schließung; mit der Ermöglichung der Anfechtung der Vermutung der Vaterschaft durch den Staatsan-
walt; mit einigen Fragen der Entstehung und Beendigung der A d o p t i o n . Schließlich weist die Studie auf 
die neuen Momente der Regelung der Bez iehungen zwischen d e m Kind und den Eltern hin. vor allem auf 
die Ermöglichung der staatlichen Bevorschussung des Kindesunterhaltes. 
2 1
 En Tchécoslovaquie , les articles 100 et 101 de la «Loi sur la famille» ( № 9 4 / 1 9 6 3 . Sb.) tou-
chent cette question. En Pologne la loi № 157 du 18 juillet 1974 a établi le «fond d e s allocations d'entre-
tien», Dziennik Ustaw. 1974. № 2 7 , p. 3 1 3 . 
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Закон о браке и семье, демографическая политика 
и актуальные вопросы охраны семьи 
т . П А П 
1. В о в в е д е н и и а в т о р з а н и м а е т с я п о н я т и е м з а к о н а о б р а к е и с е м ь е , д е м о г р а -
ф и ч е с к о й п о л и т и к и и о х р а н ы с е м ь и , а т а к ж е в з а и м о о т н о ш е н и е м э т и х п о н я т и й . 
О н с с ы л а е т с я н а то, ч т о з а к о н о б р а к е и с е м ь е я в л я е т с я л и ш ь о д н и м и з м н о г о ч и -
с л е н н ы х с р е д с т в , к о т о р ы е п р и з в а н ы о с у щ е с т в и т ь ц е л и о х р а н ы с е м ь и и д е м о г р а -
ф и ч е с к о й п о л и т и к и , н о к о т о р ы е п р е д н а з н а ч е н ы и д л я п р и м е н е н и я д р у г и х н о р м 
с е м е й н о г о п р а в а , с и с т е м ы н о р м д р у г и х о т р а с л е й п р а в а и и н ы х м е р о п р и я т и й г о с у -
д а р с т в а в о б л а с т и э к о н о м и к и , а т а к ж е д л я в ы п о л н е н и я з а д а ч о р г а н и з а ц и о н н о г о 
х а р а к т е р а . У п о м и н а е т с я п о с т е п е н н о е в ы д в и ж е н и е с е м е й н о й и д е м о г р а ф и ч е с к о й 
п о л и т и к и и с о о т в е т с т в у ю щ и х п о с т а н о в л е н и й и р е ш е н и й п а р т и и и п р а в и т е л ь с т в а 
н а п е р в ы й п л а н . Р а с с м а т р и в а е т с я к о м п л е к с н о с т ь о х р а н ы с о ц и а л и с т и ч е с к о й с е м ь и , 
к а к о б щ е г о с у д а р с т в е н н о й з а д а ч и . П о д ч е р к и в а е т с я н е о б х о д и м о с т ь с о г л а с о в а н и е 
п р и м е н я е м ы х м е р и с о т р у д н и ч е с т в а о р г а н о в , п р и м е н я ю щ и х э т и х м е р . 
2. П о с л е э т о г о а в т о р п о д в е р г а е т и з у ч е н и ю , н а с к о л ь к о и к а к с л у ж и т в н е с е н н о е 
в з а к о н о б р а к е и с е м ь е и з м е н е н и е о х р а н е с е м ь и и, э т и м , д е м о г р а ф и ч е с к о й п о л и т и к е . 
О с н о в н ы е ц е л и и з м е н е н и я : 1) п о с т е п е н н а я о х р а н а и н с т и т у т а б р а к а ; п о в ы ш е н и е 
о т в е т с т в е н н о с т и б р а к о с о ч е т а ю щ и х с я и с у п р у г о в в о т н о ш е н и и д р у г д р у г а и о б щ е -
с т в а ; 2) с о д е й с т в и е д а л ь н е й ш е м у р а з в и т и ю и у с и л е н и ю с е м е й н ы х о т н о ш е н и й и 
к о л л е к т и в а с е м ь и , н а х о д я щ е м у с я в с о г л а с и и с р а з в и т и е м о б щ е с т в а ; у с и л е н и е о т в е т -
с т в е н н о с т и ч л е н о в с е м ь и ; д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е п р и н ц и п а р а в н о п р а в и я ж е н щ и н 
в н у т р и с е м ь и ; 3) п о в ы ш е н н а я о х р а н а и н т е р е с о в д е т е й ; э ф ф е к т и в н о е о б е с п е ч е н и е 
и х в о с п и т а н и я в с е м е й н о м к р у г у ; с о д е й с т в и е и х ф и з и ч е с к о м у и у м с т в е н н о м у 
р а з в и т и ю . 
3. В д а л ь н е й ш е м с т о ч к и з р е н и я р е а л и з а ц и и э т и х ц е л е й а в т о р и з у ч а е т п р о б л е -
м ы , в ы т е к а ю щ и е и з и з м е н е н и я с р о к а з а к л ю ч е н и я б р а к а и и з с о п о с т а в л е н и я э т о г о 
с г р а ж д а н с к и м п р а в о м . Р а с с м а т р и в а ю т с я д а л е е и н с т и т у т к о н с у л ь т а ц и и п о в о п р о с а м 
о х р а н ы с е м ь и и ж е н щ и н ; н о в о е р е г у л и р о в а н и е н о ш е н и я и м е н и и ф а м и л и и з а м у ж н и х 
ж е н щ и н ; в о п р о с о р а с т о р ж е н и и б р а к а н а о с н о в е в з а и м н о г о с о г л а с и я с у п р у г о в ; 
п р а в о с у п р у г о в н а с о д е р ж а н и е ( а л и м е н т ы ) ; и м у щ е с т в е н н ы е о т н о ш е н и я , в о з н и к а ю -
щ и е в с е м ь е ; в к р у г у в о п р о с о в п о п р а в о в о м у п о л о ж е н и ю в с е м ь е — п о с л е д у ю щ е е 
з а к л ю ч е н и е б р а к а , к а к о с н о в а в о з н и к н о в е н и я о т ц о в с т в а ; н е к о т о р ы е в о п р о с ы в о з -
н и к н о в е н и я и п р е к р а щ е н и я у с ы н о в л е н и я ; н а к о н е ц а в т о р с с ы л а е т с я н а н о в ы е 
м о м е н т ы р е г у л и р о в а н и я о т н о ш е н и й м е ж д у р о д и т е л я м и и д е т ь м и , п р е ж д е 
в с е г о н а а в а н с и р о в а н и е г о с у д а р с т в о м а л и м е н т о в п о с о д е р ж а н и ю д е т е й . 
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Das Verhältnis zwischen den Schiedsgerichts-
ordnungen und den Zivilprozeßordnungen in 
dçn RGW-Mitgliedsstaaten - mit besonderer 
Rücksicht auf Ungarn 
von 
P R O F . L . N É V A I 
Universität „Eötvös Loránd" zu Budapest 
In allen Mitgliedsländern des R G W sind mit permanentem Charakter organisierte 
Schiedsgerichte neben den Handelskammern tätig. Jedes Schiedsgericht hat seine e igene Schieds-
gerichtsordnung. Diese Abhandlung untersucht, welche Rolle die Zivilprozeßordnungen der 
RGW-Mitgl iedsländer im Schiedsgerichtsverfahren, im Laufe der Rechtsanwendung spielen. Der 
erste Teil der Abhandlung beschäftigt sich mit einigen Grundfragen. Solche sind: die Rechtsnatur 
der Zulässigkeit des Schiedsgerichtsweges, gesetzlich vorgesehene Arten der Rege lung des 
Schiedsgerichtsverfahrens, normative und funktionel le Wirkung der Zivilprozeßordnung in der 
Schiedsgerichtsbarkeit. Im zweiten Teil der Abhandlung beleuchtet der Verfasser die Gel tung der 
Regeln der ungarischen Zivilprozeßordnung im Laufe des Schiedsgerichtsverfahrens: bei der Kla-
geerhebung, während der Verhandlung, bei der Beschlußfassung, im Laufe der Vollstreckung und 
später auf dem Gebiet der eventuellen Anfechtung des Beschlusses vor dem Gericht. D e r dritte 
Teil der Abhandlung sucht die Antwort darauf, wie sich das Verhältnis zwischen den Schiedsge-
richtsordnungen und den Zivilprozeßordnungen in der Zukunft gestalten wird. Der Verfasser ist 
der Meinung daß es eine Vereinheitlichung der gesetzlichen normativen Regelung der Schiedsge-
richtsbarkeit von zunehmendem Maß in den RGW-Mitgl iedsländern zu erwarten ist; er meint, 
daß die Durchsetzung der Normen der Zivilprozeßordnungen mit funktioneller Wirkung am Ge-
biet der Schiedsgerichtsbarkeit zu beschränken ist. 
Die sogenannte Ratssitzung des neben der Ungarischen Handelskammer or-
ganisierten Schiedsgerichtes - diese mit Recht als eine ungarische „nationale Eigen-
tümlichkeit" zu betrachtende schiedsgerichtliche Institution - hat am 11. Oktober 
des Jahres 1963 festgestellt, daß die lex fori bei allen Schiedsgerichten auf das Ver-
fahren anzuwenden ist. Welches Ziel verfolgte die Ratssitzung mit dieser Feststel-
lung? Handelt es sich hier eventuell um eine wissenschaftliche Plattheit? 
Die Erklärung dieser als rechtlicher Gemeinplatz zu betrachtenden These war 
vor mehr als zehn Jahren deshalb notwendig, weil gewisse Probleme hinsichtlich sol-
cher Fragen auftauchten, die nicht ausdrücklich in der Schiedsgerichtsordnung gere-
gelt wurden. 
Die Sache wurde mit der derartigen Feststellung der These nur ziemlich wenig 
vorangetrieben, da es sogar nicht einen Augenblick zweifelhaft ist, daß neben der 
Schiedsgerichtsordnung die lex fori anzuwenden ist. (In dem Begriff des prozessu-
alen lex fori sind in Ungarn außer der nationalen Verfahrensnormen - vor allem der 
Zivilprozeßordnung - auch die prozessualen Regeln der ratifizierten und verkünde-
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ten internationalen Abkommen inbegriffen, da diese - eben durch die Ratifizierung 
und Verkündung - Regeln des nationalen Rechts geworden sind.) 
Die Probleme beginnen aber erst danach. Ich würde zwei Problemkreise von 
ihnen herausheben. 
Zum ersten Kreis gehören jene Fälle, bei denen wir auf die Frage die Antwort 
suchen, welche Rolle die lex fori spielt, wenn und mit welchem Ziel es anzuwenden 
ist: dann, 
a) wenn die Schiedsgerichtsordnung „schweigt" (also die lex fori eine lücken-
füllende Rolle spielt), oder dann, 
b) wenn die Auslegung einer Bestimmung der Schiedsgerichtsordnung zwei-
felhaft wird (wenn also die lex fori eine interpretierende Rolle spielen muß). 
Zum zweiten Kreis gehören jene Fälle, bei denen die Frage der Methode auf-
taucht: wie und wieweit die lex fori anzuwenden ist? Der Inhalt der wichtigsten Va-
riationen der zu gebenden Antwort hängt in erster Reihe von den folgenden ab: 
a) soll in dem gegebenen Falle die lex fori als Ganzes in Betracht genommen 
werden, oder nur jene Regeln, die mit dem Charakter der Schiedsgerichtsbarkeit im 
Einklang stehen; 
b) das zweite Problem kann hier folgenderweise formuliert werden: wird die 
Regel der lex fori als Text verpflichtend, oder nach freier Ermessung des Schiedsge-
richtes, letztere würde die sogenannte sinngemäße Anwendung bedeuten. 
Die Beantwortung der gestellten Fragen hängt im konkreten Fall von der Qua-
lifikation der gegebenen These der lex fori aus dem Gesichtspunkt der Wirkung der 
Rechtsregel ab. Zu dieser Frage werde ich noch zurückkehren. 
Es ist sonst auffallend, daß die schiedsgerichtliche Praxis selbst im Problem-
kreis des Verhältnisses zwischen den Schiedsgerichtsordnungen und den Zivilpro-
zeßordnungen schwer auf das Tageslicht gebracht werden kann. Nicht deshalb, da 
die Zahl jener Rechtssachen wenig wäre, in denen solche Fragen auftauchen, son-
dern weil in diesen Fragen die Schiedsgerichte nicht so sehr explizit und auf manife-
stierter Weise, als vielmehr mit gewisser Selbstverständlichkeit und auf impliziter 
Weise d.i. ohne ausdrückliche Berufung auf die Zivilprozeßordnungen Stellung 
nehmen. Diese Stellungnahmen — obwohl sie den Verlauf des Verfahrens beeinflus-
sen, da sie eben diesen Zweck verfolgen - finden in der Regel im Text des Beschlus-
ses keinen Platz. 
I 
Einige Grundfragen der Theorie und der normativen Regelung 
/ . Die Rechtsnatur der Zulässigkeil des Schiedsgerichtsweges 
Im Falle der Entstehung eines zivilrechtlichen Rechtsstreites verfolgen die 
Parteien das Ziel, einen solchen Beschluß zu erwirken, der über die Wirkungen der 
Rechtskraft verfügt, das heißt 
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a) unanfechtbar (sogenannte formelle Rechtskraft), 
b) endgültig (sogenannte materielle Rechtskraft) und 
c) nötigenfalls, mit staatlichem Zwang vollstreckbar ist. 
Zur Erreichung dieser Wirkungen führen in unserem Themenkreis zwei Wege: 
- der staatliche Gerichtsweg 
— und der Schiedsgerichtsweg. 
Das Wesen der Schiedsgerichtsbarkeit betreffend existieren - wie bekannt -
verschiedene theoretische Auffassungen. 
Der Grund der Verschiedenheit dieser Auffassungen besteht darin, in wel-
chem Maße die Schiedsgerichtsbarkeit als Gerichtsbarkeit von Rechtsprechungs-
natur qualifiziert wird. Die Skala der Auffassungen ist breit: sie dehnt sich von der 
völligen Negation des Rechtssprechungscharakters durch die Feststellung der Ähn-
lichkeit zur Rechtsprechung und die Einordnung unter die sogenannte Rechtspre-
chung in breiterem Sinne bis zur völligen Anerkennung des Rechtssprechungs-
charakters. 
Ich bin jedoch der Meinung daß es zweckmäßig und richtig ist den Begriff der 
Rechtsprechung auf die staatliche Gerichtsbarkeit zu beschränken und ihr vorzube-
halten. Die Schiedsgerichtsbarkeit stellt — ihrem Wesen nach und auch logisch - den 
immanenten begrifflichen Gegensatz zur staatlichen Gerichtsbarkeit dar: ohne das 
Bestehen der staatlichen Gerichtsbarkeit könnte man über sie gar nicht sprechen. Sie 
trägt aber gleichzeitig einen nicht-,staatlichen" Charakter: selbst die vorgehenden 
Richter sind nicht von vornherein gegeben, sondern eben „gewählt" und so weiter. 
Aus alledem folgt, daß die Schiedsgerichtsbarkeit nicht als Rechtsprechung betrach-
tet werden kann, dieser Nicht-Rechtsprechung-Charakter jedoch beruht in mehre-
ren Hinsichten auf anderen Grundlagen als der Nicht-Rechtsprechung-Charakter 
der staatlichen Vertragsgerichte (Gosarbitrage); der Schiedskommissionen im Be-
trieb, oder der gesellschaftlichen Gerichte. 
Die Naturder Verfahrens des Schiedsgerichts stellt eine andere Frage dar. Die-
ses Verfahren weist zweifellos viele Ähnlichkeiten mit dem vor dem staatlichen Ge-
richt sich vollziehenden Zivilprozeß auf. 
Eben darin liegt die Erklärung jener widersprüchlichen Lage, daß die Ge-
richtsverfassungsgesetze der sozialistischen Länder das Schiedsgericht unter den die 
Rechtspflege ausübenden Organen im allgemeinen nicht erwähnen, während es in 
den Zivilprozeßordnungen beachtet wird. Dieser Widerspruch ist aber mit dem frü-
her Gesagten verglichen nur anscheinend. Der Mangel einer gesetzlichen Parallele 
bedeutet nur, daß 
- der Staat die Schiedsgerichtsbarkeit nicht als Rechtsprechung betrachtet, 
aber 
— mit ihr rechnet, und unter den gesetzlichen Bedingungen für ihr Urteil die 
Wirkungen der Rechtskraft erlaubt, und gleichzeitig bewährt. 
Das Verhältnis zwischen dem Gerichts- und Schiedsgerichtsweg kann anson-
sten mit den Kategorien des Allgemeinen und Besonderen, des Regelmäßigen und des 
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Ausnahmsweisen charakterisiert werden. Die Stellung der beiden Wege ist jedoch 
innerhalb dieser zweifachen Beziehung nicht gleichbleibend, oder - genauer-nicht 
nur einerlei fixiert, sondern - wie in der Quadrille - kommt es zu sehr wesentlichen 
Platzwechseln. 
Gemäß der gesetzlichen Grundlegung ist 
- der gerichtliche Weg: der allgemeine und regelmäßige; 
- der Schiedsgerichtsweg: der besondere und ausnahmsweise. 
Die Lage dreht sich jedoch in den - aus der wissenschaftlich-technischen wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit der RGW-Mitgliedsländer folgenden - Zivilrechts-
streiten um: 
- der Schiedsgerichtsweg wird der allgemeine und regelmäßige, während 
- der Gerichtsweg in die Lage des Besonderen und des Ausnahmsweisen ver-
setzt wird. 
D a s - der gesetzlichen Grundregelung entsprechende - Verhältnis kommt also 
in den RGW-Mitgliedsländern nur außer der - am zweiten Platz erwähnten — Fälle 
zur Geltung. 
Als Grund dieser Umdrehung des Verhältnisses zwischen Gerichtsweg und 
Schiedsgerichtsweg dienten früher in den RGW-Mitgliedsländern nur die sogenann-
ten „Allgemeinen Bedingungen". Solche waren z.B. die zum letzten Mal im Jahre 
1968 (zum ersten Mal im Jahre 1958) veröffentlichten Allgemeinen Lieferbedin-
gungen, die Allgemeinen Montagebedingungen vom Jahre 1962 und die Allgemei-
nen Bedingungen für die technische Dienstleistung von 1963. (In Ungarn sind heute 
nunmehr neue Allgemeine Bedingungen statt der letzteren gültig. Mit dem Erlaß 
Nr. 30 vom Jahre 1973 wurden die Allgemeinen Bedingungen der technischen 
Dienstleistung (Service) der zwischen den außenhandelsberechtigten Organisatio-
nen der RGW-Mitgliedsländer zu liefernden Maschinen, Einrichtungen und anderer 
Artikel veröffentlicht. Der Erlaß Nr. 31 vom Jahre 1973 veröffentlichte die Allge-
meinen Bedingungen, über Montage und andere technische Leistungen zu den zwi-
schen den Organisationen der Teilnehmerländer des RGW zu liefernden Maschinen 
und Einrichtungen.) Am 13. August 1973 ist aber die am 26. Mai 1972 in Moskau 
unterzeichnete (in Ungarn mit dem Erlaß Nr. 23 aus dem Jahre 1973 veröffentlich-
te) sogenannte Kompetenz-Konvention, mit vollständigem Namen: „Konvention 
über die schiedsgerichtliche Entscheidung von Zivilrechtsstreitigkeiten, die sich aus 
Beziehungen der wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusammenar-
beit ergeben" in Kraft getreten. Diese Konvention regelt jedoch nunmehr die Frage 
nicht mit eventuellem, sondern mit allgemeinem Charakter. 
Die Konvention dehnt die bisher ausschließliche Kompetenz der Schiedsge-
richte auf alle solche zivilrechtlichen Rechtsstreite zwischen den Organisationen der 
Signatarstaaten aus, die aus den - im Laufe der wirtschaftlichen und wissenschaft-
lich-technischen Zusammenarbeit zustandekommenden vertraglichen und anderen 
Zivilrechtsverhältnissen resultieren. Die Konvention zählt mit exemplifikativem 
Charakter auch solche - aus vertraglichen Verhältnissen stammende - Rechtsstrei-
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tigkeiten auf, die unter die Wirkung des Abkommens fallen: solche sind die aus 
Kaufverträgen, aus Verträgen über Spezialisierung der Produktion und Koopera-
tion, aus Werkverträgen, aus Verträgen über Bau-, Montage-, Projektierungs-, For-
schungsarbeiten und Leistungen resultierenden Rechtsstreite. Selbst aus dem exem-
plifikativen Charakter der Aufzählung wird klar, daß das Abkommen fast alle - in 
der Praxis vorkommenden - Zivilrechtsverhältnisse berücksichtigt. 
Das Abkommen gibt auch eine Begriffsbestimmung interpretativen Charak-
ters über die — für ihre Anwendung in Frage kommenden - Wirtschaftsorganisatio-
nen. Unter diesen sind: Unternehmen, Truste, Vereinigungen, Kombinate, Haupt-
verwaltungen mit selbständiger wirtschaftlicher Rechnungsführung, sowie wissen-
schaftliche Forschungsinstitute, Projektionsbureaus und andere ähnliche Organisa-
tionen zu verstehen. Die Kompetenz der neben den Handelskammern organisierten 
Schiedsgerichten erstreckt sich demgemäß auf die zivilrechtlichen Rechtsstreite aller 
solchen Organisationen untereinander, die Subjekte des Zivilrechts sind, ihren Sitz 
auf dem Gebiet verschiedener Signatarstaaten haben und an der wirtschaftlichen, 
wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit beteiligt sind. 
Das Abkommen regelt die Frage der Jurisdiktion und gleichzeitig die der Zu-
ständigkeit, und zwar in der Weise, daß die unter den Geltungsbereich der Konven-
tion fallenden Rechtsstreitigkeiten durch jenes Schiedsgericht beurteilt werden, 
welches neben der Handelskammer des Landes des Beklagten organisiert ist. Auf-
grund der Vereinbarung der Parteien kann aber auch das neben der Handelskammer 
eines dritten Landes organisierte Schiedsgericht vorgehen. 
Hinsichtlich der erwähnten Rechtsstreite regelt das Abkommen die Frage der 
Kompetenz mit allgemeinem Charakter, es berücksichtigt jedoch auch das Bestehen 
der spezialisierten Schiedsgerichte, die über eine Kompetenz ausnahmsweisen Cha-
rakters verfügen (in Moskau ist das Schiedsgericht für Seerechtssachen tätig, wäh-
rend in Gdynia Schiedsgerichte für See- und Flußtransport, sowie Wollenhandel 
funktionieren usw.). Das Abkommen besagt, daß die Parteien in jenen Fällen, wenn 
in irgendeinem Signatarstaat spezialisierte Schiedsgerichte für die Beurteilung ein-
zelner Rechtsstreitsarten funktionieren, ihren Streitfall in gegenseitigem Einver-
ständnis bei diesem Schiedsgericht einlegen können. 
Das Abkommen institutionalisiert eine Ausnahme von der Regel der aus-
schließlichen Zuständigkeit (und gleichzeitig Jurisdiktion) - im Einklang mit der all-
gemeingültigen Regel des Prozeßrechts- in Bezug der Widerklage und der Anrech-
nungseinrede. Falls diese aus demselben Rechtsverhältnis stammen, wie die Klage, 
werden sie von demselben Schiedsgericht beurteilt, bei welchem die Klage einge-
reicht wurde. In diesen Fällen dreht sich also die allgemeine Regel der sich nach dem 
Beklagten richtenden Zuständigkeit um, insofern jenes Schiedsgericht auch diese 
Gegenforderungen beurteilt, welches nach dem — hinsichtlich der Widerklage als 
Kläger (und der Kompensationseinrede als Anforderer) auftretenden - ursprüngli-
chen Beklagten zuständig ist. 
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Von der allgemeinen Regel, laut der sich die Zuständigkeit des erwähnten 
Schiedsgerichtes auf alle, aus der wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen 
Zusammenarbeit folgenden Rechtsstreite erstreckt, wird auch eine Ausnahme von 
objektivem Charakter statuiert. Die Ansprüche hinsichtlich der Verpflichtung zur 
Vertragsschließung und der Annahme einzelner Vertragsbedingungen gehören 
nämlich nicht in die Zuständigkeit der Schiedsgerichte. In Zusammenhang mit dieser 
ausschließlichen Regel stellt aber das Abkommen fest, daß die Schiedsgerichte der 
Handelskammern für die Beurteilung der Vertragsstrafen oder Schadenersatzforde-
rungen aus Verletzung des Vertrages für Vertragsschließung (pactum de contrahen-
do) doch zuständig sind (Artikel II.—III. des Kompetenz-Abkommens). 
In dieser Lage wird der Schiedsgerichtsweg durch die folgenden zwei Um-
stände charakterisiert: hinsichtlich der unter die Wirkung des Kompetenz-Abkom-
mens fallenden Rechtsstreite 
a) ist die Kompetenz der Schiedsgerichte der Handelskammern ausschließ-
lich, und 
b) diese Kompetenz basiert sich auf ein internationales Abkommen, das in ei-
ner staatlichen Rechtsregel promulgiert wird. 
Unter solchen Umständen ist schon - mindestens im erwähnten Kreis - nicht 
richtig über die Zulässigkeit (dopustimostj) des Schiedsgerichtsweges zu sprechen, 
da es sich hier um einen Zwang (objasateljnostj) handelt; aus dem Gesichtspunkt der 
Parteien besteht also nicht der Fall der fakultativen Möglichkeit, sondern der der ob-
ligatorischen Gegebenheit. 
Der Kreis der Ausnahmen von der Allgemeinheit des Schiedsgerichtsweges 
wird durch das Kompetenz-Abkommen (Art. VI.) auf jene Rechtsstreite be-
schränkt, hinsichtlich welcher 
— frühere internationale Abkommen, oder 
- im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens geltende innerstaatliche 
Rechtsvorschriften 
die ausschließliche Kompetenz anderer Organe, bzw. des staatlichen Gerichts, oder 
anderer staatlichen Organe feststellen. 
In diesen Streitsachen ist die - im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkom-
mens schon bestehende - ausschließliche Kompetenz der staatlichen Gerichte und 
anderer Organe solcherweise stärker, wie die der Schiedsgerichte der Handelskam-
mern. 
Die Signatarstaaten haben dem Depositär - dem Sekretariat des R G W — die 
Liste dieser Streitsachen mitgeteilt. 
Den geltenden ungarischen Rechtsregeln gemäß kann die Beurteilung der fol-
genden Angelegenheiten nicht vor das Schiedsgericht verwiesen werden: 
a) Die Urheberschaftsrechtsstreite in Zusammenhang mit Erfindung, Patent, 
Warenzeichen und dem Gewerbe- und Gebrauchsmuster; Streitsachen in Zusam-
menhang mit der Entstehung, Gültigkeit und Beendigung eines ausschließlichen 
Rechts (die Erteilung, Feststellung, Aufhebung, Beendigung und Löschung des Pa-
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tent- und Warenzeichenschutzes, sowie des Gewerbe- und Gebrauchsmusterschut-
zes), mit dem Mißbrauch und der Zwangsausnutzung, der Abwälzung des Honorars 
einer Diensterfindung. (Im Kreis der gewerblichen Rechtsschutzsachen können also 
nur Rechtsstreite aus der Übertragung, Belastung und Ausnutzung der Berechti-
gung in das Schiedsgerichtsverfahren fallen — Rechtsstreite aus dem sogenannten Li-
zenzvertrag); 
b) Eigentumsrechtliche Prozesse im Zusammenhang mit dem Immobiliar-
güterregister (Löschungs- und Enteignungsverfahren); 
c) Besitzstreite, insofern sie nicht mit Rechtsfrage verbunden sind (soge-
nannte possessorische Besitzstreite, in denen laut des ungarischen Rechts eine vor-
hergehendes Verwaltungsverfahren obligatorisch ist); 
d) die Firmengerichtssachen (Eintragung in das Handelsregister, Verände-
rung des Inhaltes der Eintragung, Löschung der Eintragung) (gemeinsame Mit-
teilung des Justiz- und des Außenhandelsministeriums Nr. 306/1973/IK 
l l . / IM-KKM) . 
2. Gesetzlich vorgesehene Arten der Regelung des Schiedsgerichtsver-
fahrens 
In diesem Themenkreis kann besonders die Frage Interesse beanspruchen, 
welche Reihenfolge das Gesetz für die Regelung des Schiedsgerichtsverfahrens fest-
stellt, wem oder für was die Priorität in dieser Hinsicht gesichert wird. 
Die ungarische Zivilprozeßordnung (Gesetz Nr. III. vom Jahre 1952, § 361, 
Abs. 1) berechtigt für die Bestimmung der Verfahrensregel des Schiedsgerichts in 
erster Reihe die Parteien (mit dem Hinweis auf „ihre separate Vereinbarung"), 
mangels einer diesbezüglichen Verfügung der Parteien aber berechtigt sie das 
Schiedsgericht selbst, jedoch in beiden Fällen mit der Beschränkung, daß die Rege-
lung des Verfahrens innerhalb der Grenzen der Rechtsregeln bleiben muß. Diese 
Regelung in der ungarischen Zivilprozeßordnung bezieht sich aber nur auf das Ad-
hoc-Schiedsgericht. 
Die Allgemeinen Bedingungen der Warenlieferungen zwischen den Organisa-
tionen der RGW-Mitgliedsländer (ALB RGW 1968) - in ihrem mit dem Erlaß 
Nr. 35 vom Jahre 1968 verkündeten Text - stellen kurzerhand fest: „Die Streitigkei-
ten werden nach den Verfahrensregeln des Schiedsgerichts verhandelt, bei dem das 
Verfahren durchgeführt wird" (§91 Abs. 1.). Durch diese Regel wird solcherweise 
die lex fori das anzuwendende Recht (was natürlich nicht ausschließt, daß selbst die 
lex fori eine Verweisung auf andere Verfahrensregeln enthalten kann). Die zu klä-
rende Frage liegt aber eben darin, was dann geschehen soll, wenn die geltenden Ver-
fahrensregeln des Staates des Schiedsgerichtes für irgendwelche Frage keine Be-
stimmung enthalten. 
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Ich erwähne nur nebenbei, daß die Schlichtungs- und Schiedsgerichtsordnung 
der Internationalen Handelskammer (§ 16) für das Verfahren in erster Reihe die 
Anwendung der Schiedsgerichtsordnung des rechtsprechenden Schiedsgerichtes 
vorschreibt, falls aber diese Regelung lückenhaft wäre, wird die Vereinbarung der 
Parteien hinsichtlich der gegebenen Verfahrensfrage oder mangels Vereinbarung 
die lex fori maßgebend sein. 
Trotzdem, daß die obenerwähnte Regelung der ALB RGW 1968 nicht unmit-
telbar auf die Befugnis der Parteien selbst zur Wahl der Verfahrensregel des Schieds-
gerichts hinweist, finden wir solche Bestimmungen in den Schiedsgerichtsordnungen 
der Handelskammern einiger RGW-Mitgliedsländer. 
So werden die Verfahrensregel z.B. in der Volksrepublik Bulgarien im Falle 
der nach der früheren Schiedsgerichtsordnung der Handelskammer (§ 12, Abs. 2.) 
vereinbarten Schiedsgerichtskompetenz in erster Reihe durch die Parteien im 
Schiedsvertrag bestimmt und diese werden im Verfahren maßgebend sein, falls sie 
nicht gegen die Vorschriften der Schiedsgerichtsordnung verstoßen. 
Eigenartig ist die Lage in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, 
wo die grundlegenden Normen des Außenhandelsschiedsgerichtsverfahren in einem 
separaten Gesetz (Nr. 98. vom Jahre 1963) enthalten sind, dessen Vorschriften ver-
bindlichen Charakter haben. Neben diesem Gesetz kommen sekundär die im 
Schiedsgerichtsvertrag festgesetzten, das Verfahren betreffenden Vereinbarungen 
der Parteien in Betracht. Nur in dritter Reihe bestimmt das Schiedsgericht selbst 
nach eigenem Ermessen seine Verfahrensregeln, falls es im Schiedsgerichtsvertrag 
nicht ausgeschlossen wurde. 
Durch Gesetz, und zwar durch die Zivilprozeßordnung vom 17. November 
1964, wird die Bestimmung der Ar t des Verfahrens in der Volksrepublik Polen gere-
gelt. Demnach können die Parteien selbst bis zur Eröffnung des Verfahrens die Art 
des Verfahrens feststellen, danach aber ist das Schiedsgericht für die Bestimmung 
der Verfahrensart berechtigt (Art . 705.). 
Trotz der Unterschiede in der Reihenfolge bei der Bestimmung der gesetzlich 
vorgesehenen Regelungsarten des Schiedsgerichtsverfahrens ist der kurze Satz der 
in den Mitgliedstaaten als Rechtsregel geltenden Allgemeinen Lieferbedingungen in 
allen RGW-Ländern selbstverständlich maßgebend. In erster Reihe stehen - neben 
den zwingenden staatlichen Rechtsregeln - die Verfahrensregeln der Schiedsge-
richtsordnungen der Handelskammer in der Außenhandelsschiedsgerichtsbarkeit, 
diese sind also vor allem anzuwenden. (Man muß bemerken, daß bei den neben den 
Handelskammern der RGW-Mitgliedsländer funktionierenden Schiedsgerichten 
seit 1975 neue — vereinheitlichte — Verfahrensregeln gelten. Siehe später im III. 
Teil.) 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 17, 1975 
Schiedsgerichtsordnung и. Zivilprozeßordnung 303 
3. Die normative Wirkung der Regeln der Zivilprozeßordnungen in 
der Schiedsgerichtsbarkeit 
Die Regeln der Zivilprozeßordnung kommen in der Außenhandelsschiedsge-
richtsbarkeit entweder mit normativer, oder aber mit funktioneller Wirkung zur 
Geltung. (Der Ausdruck „Zivilprozeßordnung" umfaßt in der erwähnten Hinsicht -
pars pro toto - auch die anderen staatlichen Rechtsnormen zivilprozeßrechtlicher 
Natur. 
Unter der normativen Wirkung der Zivilprozeßrechtsregeln verstehe ich hier, 
daß diese Regeln in dem Schiedsgerichtsverfahren obligatorisch anzuwenden sind. 
Obwohl die solcherweise mit normativem Charakter anzuwendenden ZPO-
Regeln im ungarischen Prozeßrecht nicht zahlreich sind, tragen sie doch grundlegen-
den Charakter. In einigen anderen sozialistischen Ländern ist die Lage anders (in er-
ster Reihe in derCSSR laut des schon erwähnten Gesetzes Nr. 98. Vom Jahre 1963), 
die Unterschiede sind aber im allgemeinen nur von quantitativem Charakter. 
Die wichtigsten Gründe für die normative Wirkung der Regeln der Zivilpro-
zeßordnung in dem ungarischen Zivilprozeßrecht sind die folgenden: 
- die prinzipielle gesetzliche Anerkennung der Autonomie der Schiedsge-
richtsordnung der Handelskammer ( Z P O § 364. Abs. [1]); 
- das Verlangen eines bestimmten prozessualen Minimums - neben der prin-
zipiellen Anerkennung der Autonomie — (siehe unten); 
- das Verbot der Anwendung der Geldstrafe oder eines anderen Zahlungs-
mittels unmittelbar durch das Schiedsgericht, aber gleichzeitig damit; 
- die Sicherung der Rechtshilf e durch das Kreisgericht mit der Anwendung der 
— im Laufe der Beweisführung notwendigen — Zwangsmittel, sowie darüber hinaus -
im Falle eines schiedsgerichtlichen Ersuchens - auch mit der Vollziehung der Be-
weisführung; 
- die Sicherung der Rechtskraft für das schiedsgerichtliche Urteil, sowie für 
den bestätigten Prozeßvergleich (dies wird durch § 361. Abs. 1 der Zivilprozeßord-
nung vorgeschrieben, welches laut § 364, Abs. 1 der Zivilprozeßordnung auf das 
Verfahren des neben der Ungarischen Handelskammer organisierten Schiedsgerich-
tes unter anderen gleichfalls nicht angewandt werden kann. Es muß trotzdem hin-
sichtlich der Schiedsgerichtsbarkeit der Handelskammer als geltend betrachtet wer-
den, um die Regeln des § 91, Abs. 3 der Allgemeinen Lieferbedingungen 1968 und 
des Art. IV. des Kompetenz-Abkommens, sowie des § 364. Abs. 2 der Zivilprozeß-
ordnung gar nicht zu erwähnen, die - obwohl nicht im allgemeinen über die Rechts-
kraft, doch - einzelne Elemente der Rechtskraft separat erwähnen); 
- die Ausschließung der Möglichkeit des Rechtsbehelfes gegen die Entschei-
dung des Schiedsgerichts; 
- die Sicherung der Urteilsvollstreckung, sowie der Vollstreckung von zur 
Zahlung verpflichtenden Bescheiden und - durch Bescheid bestätigten - Prozeßver-
gleichen des Schiedsgerichts der Handelskammer (§ 364, Abs. 2 der ZPO); 
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- die Ausschließung der Ungültigerklärung des Urteils (Prozeßvergleiches) 
des Schiedsgerichtes der Handelskammer (im Sinne des § 364, Abs. 1 derZPO);d ie 
geltende ungarische Regelung ermöglicht die Anfechtung nur in Bezug der Ad hoc-
Schiedsgerichtsbarkeit (§ 362 der ZPO). 
Von den erwähnten Antwortmöglichkeiten hat hinsichtlich der normativen 
Wirkung bei den in der Einleitung herausgehobenen Problemen zweifellos die im 
zweiten Fallkreis angedeutete Alternative die größte Bedeutung. Es ist klar, daß hier 
völlig eindeutig nur jene Antwort gegeben werden kann, wonach die Zivilprozeß-
ordnungsregeln normativer Wirkung als Text (und nicht etwa „sinngemäß") im 
Schiedsgerichtsverfahren zur Geltung kommen. 
Was die Frage des sogenannten prozessualen Minimums im Rahmen der nor-
mativen Wirkung der Regelungen der Zivilprozeßordnung anbelangt, handelt es sich 
darum, daß es gewisse solche prozessuale Prinzipien und Sätze von garantiellem 
Charakter gibt, die in der Schiedsgerichtbarkeit keineswegs außer Acht gelassen 
werden können, da ihr Mangel zur Ungültigkeit des Schiedsgerichtsverfahrens, bzw. 
der Entscheidung führen kann. Eben in diesem letzten Umstand liegt die Ursache 
dafür, daß die zum Kreis des prozessualen Minimums gehörenden Sätze und die - für 
die Anfechtung des Schiedsgerichtsurteils dienenden - Anfechtungsgründe (die 
aber in Ungarn, laut des schon erwähnten, vorläufig nur für die Entscheidung des 
Ad-hoc-Schiedsgerichtes angewendet werden können) teils zusammenfallen, bzw. 
einander teilweise decken. 
Dieses prozessuale Minimum ist - obwohl ohne eine solche Bezeichnung — ei-
gentlich in der Rechtssetzung aller sozialistischen Staaten bekannt, obwohl der In-
halt des Minimums, der Katalog der als darin enthalten erachteten Sätze in den ein-
zelnen Ländern nicht genau derselbe ist. 
Aus den geltenden ungarischen Rechtsregeln können in negativem Sinne die 
folgenden Elemente dieses schiedsgerichtlichen prozessualen Minimums gefolgert 
werden: 
a) die Unterlassung der Anhörung der Partei; 
b) das Fehlen der Begründung des Urteils; 
c) das Fehlen des Verhandlungsprotokolls; 
d) das Fehlen der Kompetenz des Schiedsgerichts; 
e) Verletzung der öffentlichen Ordnung durch die Entscheidung des Schieds-
gerichts. 
Dieses prozessuale Minimum (das - ich muß zugeben - aufgrund der ungari-
schen Rechtsnormen noch erweitert werden könnte) ist meiner Meinung nach auch 
im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit der Handelskammern verpflichtend, trotz-
dem, daß alle diese Elemente im § 362. derZPO (bzw. der Hinweis auf das Protokoll 
im § 361, Abs. 1 der ZPO), vorfindbar sind, für die § 364 der ZPO eben die Unan-
wendbarkeit in Bezug des Verfahrens des Schiedsgerichts bei der Handelskammer 
vorschreibt. 
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Trotzdem halte ich die erwähnten Umstände für bedingungslos verpflichtend 
vor allem deshalb, weil sie aus den allgemeinen, auch in der Schiedsgerichtsbarkeit 
anzuwendenden Prinzipien des Zivilprozesses, und daneben auch selbst aus dem 
Charakter der Schiedsgerichtsbarkeit folgen. Sie werden ferner - mindestens teil-
weise - durch die Regeln des Artikels V. des Kompetenz-Abkommens unterstützt, 
und sind -last not least - auch in den verschiedenen Bestimmungen der Verfahrens-
ordnüng des Schiedsgerichts bei der Ungarischen Handelskammer inbegriffen (mit 
der einzigen Ausnahme des - die öffentliche Ordnung betreffende - Satzes, worauf 
die Satzung des Schiedsgerichts der Handelskammer nicht hinweist, und in dessen 
Hinsicht kann ich - bei Aufrechterhaltung meines Standpunktes - die Streitbarkeit 
nicht ausschließen). 
Aus der nationalen Gesetzgebung - oder aus den Kodifikationsplänen - eini-
ger RGW-Länder können gewisse, von den oben angeführten teilweise abweichen-
de, oder über sie hinausgehende Elemente des prozessualen Minimums der Schieds-
gerichtsbarkeit herausgelesen werden. In der DDR wird z. B. der Erlaß eines Geset-
zes über die Außenhandelsschiedsgerichtsbarkeit geplant; im Zusammenhang damit 
wird unter anderen die Aufnahme der allgemeinen Regel der Aushändigung, der 
Zulassung der Vertretung, der Ermöglichung der Widerklage usw. zu den Elemen-
ten des prozessualen Minimums beabsichtigt. Diese sind gleichfalls wesentliche Er-
fordernisse. 
Es kann jedenfalls festgestellt werden, daß die Bestimmung des prozessualen 
Minimums in der Schiedsgerichtsbarkeit eine sehr wichtige Frage ist - nicht nur aus 
Ursachen von prinzipieller und garantieller Natur, sondern auch aus dem Gesichts-
punkt der zweckmäßigen Regelung des Verfahrens, und der Wirksamkeit der 
Schiedsgerichtsbarkeit. Alldarüber hinaus: sie hat eine auffallend große Bedeutung 
mit Rücksicht auf die Annäherungs- und Vereinheitlichungsbestrebungen der recht-
lichen Regelung der Schiedsgerichtsbarkeit die nach dem Inkrafttreten des Kompe-
tenz-Abkommens erhöhte Betonung erhielten. 
4. Die funktionelle Geltung der Regeln der Zivilprozeßordnung in der 
Schiedsgerichtsbarkeit 
Indem wir darüber sprechen, daß gewisse Regeln der Zivilprozeßordnung in 
der Schiedsgerichtsbarkeit mit funktioneller Geltung wirksam sind, schaffen wir kei-
nen neuen Begriff (obwohl es auf ersten Blick so zu sein scheinen könnte), sondern 
wir nähern uns zu einer allgemein bekannten Erscheinung nur von einer neuen Seite, 
und erteilen ihr einen Namen. 
Die Normen des Zivilprozeßrechts gelten nämlich in den mit den Regeln der 
ZPO direkt geordneten Verfahren (in den sogenannten „ordentlichen" Verfahren, 
aber auch in den speziellen Prozessen - z.B. in Persötienstandssachen, in Verwal-
tungs-, Arbeits- und Wirtschaftsstreitsachen usw.) nicht nur mit der in dem vorange-
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henden, sondern im allgemeinen Sinne aufgefaßten normativen Wirkung. Dies be-
deutet näher, daß diese Normen in den Verfahren laut ZPO auf absoluter, totaler, 
primärer und autonomer Weise zur Geltung kommen (jetzt nehme ich Abstand von 
der gewöhnlichen Spezifikation der Wirkung der Zivilprozeßrechtsnorm laut objek-
tiver, subjektiver, territorialer und zeitlicher Gesichtspunkte). Die funktionelle 
Wirkung bedeutet dagegen die Wirkungsweise der Zivilprozeßrechtsnormen in an-
deren - nicht in der ZPO geregelten — Verfahren (die Bezeichnung selbst weist auf 
das Verhältnis der Abhängigkeit). In diesen Verfahren werden die Normen der ZPO 
— als sogenanntes „rechtliches Hinterland" - nur mit relativem Charakter (vergli-
chen mit der Natur des gegebenen Verfahrens), partiell (nur bezüglich einiger Fra-
gen des gegebenen Verfahrens), auf sekundärer Weise (in zweiter Reihe), und subsi-
diär (die grundlegenden Regel ergänzend) angewendet. 
Diese kurze - auf einige Leitwörter beschränkte - Charakterisierung zeigt 
schon, daß die Frage der funktionellen Wirkung der Zivilprozeßordnung in der 
Schiedsgerichtsbarkeit auf einer ziemlich allgemeinen, schwer abgrenzbaren Weise 
auftaucht. Trotzdem hat die funktionelle Wirkung der ZPO-Regeln eine sehr große 
Rolle, da sich relativ wenig direkte ZPO-Vorschriften von normativer Wirkung auf 
die Schiedsgerichtsbarkeit beziehen. 
Nach der Meinung der tschechoslowakischen Juristen soll das tschechoslowa-
kische Gesetz über die Außenhandelsschiedsgerichtsbarkeit solcherweise interpre-
tiert werden, daß die Zivilprozeßordnung in der Schiedsgerichtsbarkeit überhaupt 
keine funktionelle Wirkung nach unserer Auffassung hat. Gleichzeitig erkennen sie 
an, daß die Anwendung der Rechtsregeln der tschechoslowakischen ZPO in der 
Praxis doch vorkommt. Sie betrachten aber ein solches Verfahren nicht als Durch-
setzung der funktionellen Wirkung. Ihrer Meinung nach stellt dies nur die Anwen-
dung einer auch sonst rationellen ZPO-Regel gemäß der freien Entschließung und 
Beurteilung des Schiedsgerichtes dar, wenn die betreffende Regel für geeignet, 
zweckmäßig oder gerade notwendig gehalten wird. Es kann kaum zweifelhaft sein, 
daß diese Erklärung eigentlich eben auf das Gegenteil der zu beweisenden These 
hinweist: in der Praxis der Schiedsgerichtsbarkeit kommen neben den mit normati-
ver Kraft wirkenden Normen einzelne Vorschriften der tschechoslowakischen Z P O 
funktionell doch zur Geltung. 
Die geltende rumänische Zivilprozeßordnung enthält selbst eine allgemeine 
Bestimmung über die funktionelle Durchsetzung ihrer Regeln, da sie im § 721. be-
sagt, daß das Gesetz das mit dem allgemeinen Zivil- und Handelsrecht zusammen-
hängende Verfahren regelt, ihre Regelungen jedoch auch an mit anderen Gesetzen 
geregelten Gebieten zur Anwendung kommen, falls diese in Bezug der gegebenen 
Frage keine gegensätzliche Vorschriften enthalten. Demgemäß wendet das rumäni-
sche Schiedsgericht der Handelskammer - aufgrund des § 43. ihrer Schiedsgerichts-
ordnung - die Vorschriften der Z P O einerseits in ergänzender Weise an, anderer-
seits paßt es die Regeln der ZPO dem gegebenen Fall entsprechend den Forderun-
gen des Schiedsgerichtsverfahrens an. 
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Die polnische Zivilprozeßordnung nimmt mit ihren auf negativer Weise for-
mulierten Satz eigentlich in positivem Sinne Stellung für die funktionelle Geltung 
der Vorschriften der ZPO, da eben der Mangel des obligatorischen Charakters ein 
Merkmal der funktionellen Wirkung gibt „Sad polubowny nie jest zwiazany przepi-
sami postepowania cywilnego" („Das Schiedsgericht ist durch die Vorschriften der 
Zivilprozeßordnung nicht gebunden" Art. 705. § 2). Die Folgerung a contrario ist 
hier völlig begründet. Diese Feststellung wird auch durch die Praxis des polnischen 
Schiedsgerichtes bestätigt. 
Welche sind die Gründe der Geltung der Regeln der Zivilprozeßordnungen 
mit funktioneller Wirkung in der Schiedsgerichtsbarkeit? 
Wenn wir die Antwort auf diese Fragfe aus dem Gesichtspunkt des Wirtschafts-
lebens und desmateriellen Rechts suchen, so ist vor allem der teilweise Zusammenfall 
der in dem Zivilprozeß und in der Schiedsgerichtsbarkeit Rolle spielenden Rechts-
verhältnisse und der sie regelnden materiellen Rechtsvorschriften (zivilrechtliche 
und wirtschaftsrechtliche Regeln) auffallend. Dieser Zusammenfall ist auch quanti-
tativ nicht gering, hinsichtlich seiner Qualität und wirtschaftlicher Bedeutung ist er 
sogar zweifellos sehr beachtenswert. 
Selbst der erwähnte Umstand motiviert schon jene Folge von prozessualem 
Charakter, daß die allgemeinen Grundsätze der Zivilgerichtsbarkeit, die Grundprin-
zipien der Rechtspflege in bedeutendem Maße auch in dem Schiedsgerichtsverfah-
ren zur Geltung kommen - natürlich dem Charakter der Schiedsgerichtsbarkeit ent-
sprechend. 
Endlich können wir den rechtsmethodischen Grund der Geltendmachung der 
ZPO- Regel mit funktioneller Wirkung in der auch hier anzuwendenden Methode 
der Analogie sehen. 
Aus dem Gesichtspunkt der funktionellen Wirkung spielen die Zivilprozeß-
ordnungen im Schiedsgerichtsverfahren im Wesen eine doppelte Rolle: 
- Lückenfüllung hinsichtlich der durch die Schiedsgerichtsordnungen nicht 
geregelten Fragen und 
- Interpretationshilfe bezüglich des Sinnes irgendeiner Verfahrensregel im 
Falle eines in der gegebenen Lage entstandenen Zweifels. 
Zur Erfüllung dieser Rolle sind nur jene ZPO-Regeln geeignet, die mit dem 
Charakter der Schiedsgerichtsbarkeit im Einklang stehen: ihre Anwendung mit funk-
tioneller Wirkung wird - der Natur der Sache entsprechend - „sinngemäß". 
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II 
Die Schiedsgerichtsordnung der Handelskammer und die ungarische 
Zivilprozeßordnung 
1. Einige Grundsätze des Zivilverfahrens und die 
Sch iedsge rich t shark eit 
Wie schon erwähnt, kommen zahlreiche Grundsätze der Zivilrechtssprechung 
auch im Schiedsgerichtsverfahren zur Geltung. Die Geltendmachung dieser Grund-
sätze erfolgt natürlich nicht auf völlig gleicher Weise und mit völlig gleichem Inhalt, 
wie in dem Zivilprozeß, sondern — wie man es häufig bezeichnet — „im Einklang mit 
dem Charakter (der Natur) der Schiedsgerichtsbarkeit". Diese Abweichungen fol-
gen in erster Reihe eben aus dem nicht-staatlichen Charakter der Schiedsgerichts-
barkeit, sie sind andererseits bedeutend von dem - in der Außenhandelsschiedsge-
richtsbarkeit immer vorhanden - „ausländischen Element" beeinflußt. 
Das Prinzip der Unabhängigkeit der Richter soll - sosehr es z.B. selbstver-
ständlich zu sein scheint - , doch separat erwähnt werden, um eben die eventuellen 
Mißverständnisse vermeiden zu können. Die Richter werden zwar von den Parteien 
gewählt, doch sind sie nicht die Vertreter der Interessen der Parteien, sondern unab-
hängig von ihnen, und verpflichtet, uneingenommen die Gerichtsbarkeit auszuüben. 
Die geltende Schiedsgerichtsordnung der Ungarischen Handelskammer stellt - nach 
der im Jahre 1974 angenommenen einheitlicher Regelung — diese These auch fest 
(§ 4, Abs. 4). Auf die Anforderung der Unabhängigkeit wird — sonst auf mittelbarer 
Weise - durch die, auch in der Schiedsgerichtsbarkeit anzuwendende Prozeßinstitu-
tion der Ablehnung des Richters hingewiesen. 
Das Prinzip der Gleichberechtigung der Prozeßparteien kommt in der Schieds-
gerichtsbarkeit gleichfalls auf selbstverständliche Weise zur Geltung. Für ihre even-
tuelle Verletzung stehen verschiedene Rechtsfolgen zur Verfügung. Die schwerste 
Verletzung: die Abstandnahme von der Anhörung der Partei öffnet gerade die Mög-
lichkeit zur Ungültigerklärung des Schiedsspruchs. Es steht auch mit dem Prinzip der 
Gleichberechtigung der Parteien in Zusammenhang, daß - im Hinblick auf das aus 
dem Gesichtspunkt des Ausländers immer als „ausländisch" qualifizierbare Prozeß-
recht - die Belehrung und die Informierung der Partei in der Außenhandelsschieds-
gerichtsbarkeit erhöhte Bedeutung gewinnt; im Verfahren des Schiedsgerichts bei 
der Ungarischen Handelskammer kommt es oft vor. Die Ratssitzung des Schiedsge-
richts vom 5. Februar 1962 hat auf die Notwendigkeit der Belehrung im Zusammen-
hange mit der Verjährung besonders hingewiesen. 
Über das Prinzip der redlichen Prozeßführung müßte man auch sagen, daß ihre 
Durchsetzung in der Schiedsgerichtsbarkeit selbstverständlich ist. Die Lage der 
normativen Regelung ist ein wenig komplizierter. Die Pflicht der redlichen Prozeß-
führung wird durch die Schiedsgerichtsordnungen im allgemeinen nicht festgelegt, 
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und noch weniger enthalten sie — sie können auch nicht enthalten - Zwangsmittel 
(z.B. Verhängung einer Buße) für den Fall der Verletzung des Prinzips. Für die An-
wendung eines Zwangsmittels kann aus einem solchen Grunde auch die sonst in der 
Regel vorgesehene gerichtliche Rechtshilfe nicht in Anspruch genommen werden. 
Das Schiedsgericht hat eigentlich nur bei der Festsetzung der Prozeßkosten gewisse 
Möglichkeiten für die Anwendung einer Sanktion, um die unredliche Prozeßführung 
zu vergelten. Für den Fall der unbegründet säumigen und die Verzögerung des Pro-
zesses herbeiführenden Vorlegung der Widerklage wird der Beklagte durch die un-
garische Schiedsgerichtsordnung mit einer Kostensanktion bedroht (§ 26, Abs. 1). 
Das Schiedsgericht bei der Ungarischen Handelskammer hat bei der Feststellung der 
Prozeßkosten, bzw. bei der Entscheidung über die Tragung der Prozeßkosten auch 
früher bereits jenen Umstand in Betracht genommen, wenn die Partei den Prozeß 
böswillig in die Länge gezogen, beziehungsweise wenn sie mit ihrem - gegen das 
Prinzip der redlichen Prozeßführung verstoßenden - Verhalten überflüssige Kosten 
verursacht hat. Die neue Einheitliche Gebühren- und Kostenordnung enthält diese 
Möglichkeit ausgesprochen (§ 8). 
Der Verfügungsgrundsatz wird in der Schiedsgerichtsbarkeit in gewissem 
Sinne noch strenger geltend gemacht als im Zivilverfahren. Ich hebe in dieser Hin-
sicht nur hervor, daß die Verurteilung nach der früheren ungarischen Schiedsge-
richtsordnung-ähnlich wie nach der ZPO - sich nach dem Klageantrag richtete. Die 
geltende Schiedsgerichtsverordnung erwähnt diese Regel - als eine selbstverständli-
che - nicht separat, doch kommt sie in Ungarn, und auch anderswo natürlich zur Gel-
tung, obwohl einige Zivilprozeßordnungen der sozialistischen Länder dem Gericht 
in bestimmten Fällen gestatten, über den Klageantrag hinauszugehen. Ähnlich ist 
die Lage hinsichtlich der Anerkennung, die das Schiedsgericht nach allgemeiner 
Auffassung bindet, obwohl die sozialistischen Zivilprozeßordnungen der Rechtsan-
erkennungserklärung der Partei im allgemeinen keine - das Gericht starr verpflich-
tende - Wirkung zuschreiben (siehe § 4. der ungarischen ZPO). 
Die Anwendung der Verhandlungsmaxime wird auch in der Schiedsgerichts-
barkeit durch den Umstand bestimmt, daß das Schiedsgericht die objektive Wahr-
heit aufzuklären hat. Laut der polnischen ZPO ist zum Beispiel „die vielseitige Auf-
klärung der — zur Entscheidung der Streitsache unentbehrlichen - Umstände" aus-
drückliche Verpflichtung des Schiedsgerichtes (Art. 705, § 2, letzter Satz). Die gel-
tende ungarische Schiedsgerichtsordnung erwähnt -nach der Einheitlichen Schieds-
gerichtsordnung - unter den Formerfordernissen der Klageschrift die Darstellung 
der die Klage begründenden Umstände, und den Hinweis auf ihre Beweise (§ 14, 
Abs. 2 Punkt b), und formuliert kurz-sich zu beiden Parteien wendend-d ie Regeln 
der Beweislast (§ 27, Abs. 1). Dieser Satz von lapidarer Bündigkeit stellt zwar die 
Parteien nur vor die Aufgabe, das Beweismaterial zur Verfügung zu stellen, es ist je-
doch offensichtlich, daß ihre Verpflichtung sich auch auf die Beibringung des Tatsa-
chenmaterials erstreckt, das heißt diese Verpflichtung umfaßt - dem sozialistischen 
Verhandlungsprinzip entsprechend - die Verpflichtung der Beibringung des ganzen 
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Prozeßstoffes. Das Schiedsgericht darf - in bestimmten Rahmen — die Beweisfüh-
rung auch von amtswegen anordnen. 
Die Geltung der Mündlichkeit ist im allgemeinen für die Schiedsgerichtsbar-
keit charakteristisch, und die Schriftlichkeit beschränkt sich auf das unentbehrliche 
Minimum (Klageschrift, Protokoll, Entscheidung usw.). In der Außenhandels-
Schiedsgerichtsbarkeit wird jedoch auch eine solche Prozeßinstitution angewendet, 
die durch die sozialistische Zivilprozeßordnungen im allgemeinen nicht - nur aus-
nahmsweise — vorgesehen wird. Es handelt sich um die Möglichkeit, wonach die Par-
teien ohne mündliche Verhandlung, nur aufgrund des schriftlichen Prozeßstoffes die 
Urteilsfällung beantragen können. Auch die frühere ungarische Schiedsgerichtsord-
nung verfügte so (§ 10, Abs. 2), und im wesentlichen enthielten die rumänische 
Schiedsgerichtsordnung (§ 33, Abs. 2), sowie die Schiedsgerichtsordnung der D D R 
(§9 ) dieselbe Regelung. Jetzt wurde diese Möglichkeit durch die Einheitliche 
Schiedsgerichtsordnung dadurch verallgemeinert, daß das Schiedsgericht die Streit-
sache auch in solchem Falle für mündliche Verhandlungen anberaumen kann, wenn 
die eingereichten Dokumente sich als unzulänglich erweisen (§ 25). Auch diese Re-
gelung weist auf das Primat der Mündlichkeit hin. 
Im Zusammenhang mit dem Grundsatz der Unmittelbarkeit kann man die 
Aufmerksamkeit darauf lenken, daß auch die Schiedsgerichtsbarkeit-über ihre Zu-
sammenhänge mit der Mündlichkeit hinausgehend - gewisse Ausnahmen kennt. Die 
Beweisaufnahme wird zum Beispiel durch das Schiedsgericht in der Regel an der 
Verhandlung vollzogen, sie kann jedoch auch im Wege eines entsandten Schieds-
richters erfolgen, sogar - um die Beweisführung vorzunehmen — darf auch das Ko-
mitatsgericht ersucht werden. 
Die Anwendbarkeit des Prinzips der Öffentlichkeit ist in der Schiedsgerichts-
barkeit streitig. Die rechtliche Regelung in den RGW-Mitgliedsländern zeigt das 
Bild, daß die Verhandlung im Sinne der neuen Einheitlichen Schiedsgerichtsord-
nung bei allen Schiedsgerichten der Handelskammern öffentlich ist. Die Öffentlich-
keit der Verhandlung wird auch durch die geltende ungarische Schiedsgerichtsord-
nung vorgeschrieben und zwar damit, daß das Schiedsgericht aufgrund des Ersu-
chens der Partei oder von amtswegen geschlossene Verhandlung hält (§ 23). Trotz 
der so allgemeinen Geltung der Öffentlichkeit halte ich die Frage für berechtigt: läßt 
sich die Geltendmachung dieser Art der Öffentlichkeit der Verhandlungen mit der 
Natur der Außenhandels-Schiedsgerichtsbarkeit wirklich vereinbaren? Meiner 
Meinung nach wäre zweckmäßig, von dieser Regel abzuweichen, bzw. sie umzudre-
hen, und die Abhaltung einer öffentlichen Verhandlung neben der im allgemeinen 
nicht-öffentlichen Verhandlung nur ausnahmsweise - auf Ersuchen der Parteien — 
zu ermöglichen. 
Von den Grundprinzipien des Zivilprozesses erwähne ich noch die Frage der 
Verhandlungssprache. § 91, Abs. 2 der Allgemeinen Lieferbedingungen schreibt das 
Prinzip der lingua fori mit der Bedingung vor, daß eine beglaubigte Übersetzung in 
eine andere Sprache aufgrund des Wunsches welcher Partei auch immer gesichert 
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werden muß. Die geltende ungarische Schiedsgerichtsordnung und die Einheitliche 
Schiedsgerichtsordnung stimmen damit überein. Das Schiedsgericht ist jedoch be-
rechtigt, mit der Zustimmung der Parteien die Verhandlung auch in einer anderen 
Sprache abzuhalten. Auf Ersuchen und Kosten jener Partei, die der Verhandlungs-
sprache nicht kundig ist, sorgt das Schiedsgericht für die Bestellung eines geeigneten 
Dolmetschers (§ 8). 
2. Die normative Wirkung der Rechtsregeln der ungarischen ZPO 
Die Geltung normativen Charakters der einzelnen Vorschriften der ungari-
schen Zivilprozeßordnung kann in der Schiedsgerichtsbarkeit auf dreierlei Weise er-
folgen: 
- es gibt solche normative Bestimmungen, deren verbindliche Anwendung 
durch die Schiedsgerichtsordnung vorgeschrieben wird; 
- es gibt solche Regeln in der Zivilprozeßordnung die zufolge der Bestimmun-
gen der ZPO selbst verbindlich in der Schiedsgerichtsbarkeit anzuwenden sind. 
Diese sind in der Regel auch in der Schiedsgerichtsordnung der Handelskammer er-
wähnt. Die dritte Methode besteht endlich darin, daß 
- die Schiedsgerichtsordnung einzelne Bestimmungen der ZPO ohne aus-
drücklichen Hinweise entweder wortwörtlich, oder fast wortwörtlich, oder aber mit 
ähnlicher Formulierung inkorporiert. 
a) Die Anwendung staatlicher Rechtsvorschriften wird für den Fall der 
Zwangsvollstreckung des Urteils durch die geltende ungarische Schiedsgerichtsord-
nung vorgeschrieben (§ 35). Diese werden die Rechtsregeln des ungarischen Staates 
sein, wenn die Vollstreckung auf dem Gebiet der Volksrepublik Ungarn durchge-
führt wird. 
b) In der ZPO kann man natürlich mehrere solche Regelungen finden, deren 
Anwendung in der Schiedsgerichtsbarkeit verbindlich ist. Abgesehen jetzt von den 
Regeln, die laut des § 364, Abs. 1, Satz 1 der Zivilprozeßordnung als im Verfahren 
des Schiedsgerichtes der Ungarischen Handelskammer nicht anwendbar qualifiziert 
werden (die aber — wie ich früher schon erwähnt habe — teilweise doch angewendet 
werden), weise ich hier nur auf die folgenden ZPO-Vorschriften hin: die Zulassung 
der Schiedsgerichtsbarkeit, die - eine ausschließliche Kompetenz schaffende - Wir-
kung des Schiedsgerichtsvertrages (§ 360), die Rechtshilfe durch das Bezirksgericht 
im Zusammenhang mit dem Vollzug der Beweisführung, oder mit der Anwendung 
der - im Laufe der Beweisführung durch das Schiedsgericht notwendigen -
Zwangsmaßnahmen, ferner die Vollstreckung des Beschlusses des Schiedsspruchs 
(§ 364). Ein Teil der erwähnten Bestimmungen hat ihre Parallelregeln auch in der 
Schiedsgerichtsordnung der Handelskammer. 
c) Was die Methode der Inkorporierung anbelangt, wurde ihre Anwendung 
nach der Annahme der neuen Einheitlichen Schiedsgerichtsordnung zweifellos pro-
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blematisch, aber nicht völlig gegenstandslos. Es kommt sogar die Textgleichheit vor 
(z.B. die Berücksichtigung des Mangels der Zuständigkeit von amtswegen: Schieds-
gerichtsordnung § 1, Abs. 3 - ZPO § 28). Man kann jedoch größtenteils bloß von 
einer Ähnlichkeit dem Wesen nach sprechen. Dies fällt aber nicht mehr in den Pro-
blemkreis der normativen Wirkung. In der früheren ungarischen Schiedsgerichts-
ordnung waren dagegen mehrere diesbezügliche Bestimmungen zu finden. Solche 
waren z.B.: die Erfordernisse der Klageschrift (§ 121, Abs. 1 der ZPO), der ver-
bindliche Inhalt des Protokolls (§ 116, der ZPO), die Arten der Entscheidungen 
(§ 212, Abs. 1 der ZPO), die Rahmen der Verurteilung, die Erfordernisse des Ur-
teils (§ 220, Abs. 1 der ZPO) usw. 
3. Die funktionelle Wirkung der Regeln der ungarischen ZPO 
In den obigen habe ich auf die Geltung einzelner Regelungen der ungarischen 
Zivilprozeßordnung in der Schiedsgerichtsbarkeit mit funktioneller Wirkung in Zu-
sammenhang mit der Anwendung der Grundprinzipien in positivem Sinne hingewie-
sen. Hier scheint es zweckmäßig zu sein, uns dem Problem von negativer Seite zu nä-
hern. Ich werde jene Fragen herausheben, für welche die ungarische Schiedsge-
richtsordnung keine Regelung enthält, und derart treten die Vorschriften der ZPO 
in der Regel mit funktionellem Charakter ein. 
Die geltende ungarische Schiedsgerichtsordnung enthält keinen allgemeinen 
Hinweis auf das anzuwendende Prozeßrecht für den Fall, wenn eine Lücke sich in der 
Schiedsgerichtsordnung selbst zeigt. (Dies ist auch deshalb bemerkenswert, weil die 
Schiedsgerichtsordnung auf das anzuwendende materielle Recht hinweist - § 12). 
Ohne ausdrücklichen Hinweis wendet das ungarische Schiedsgericht trotzdem 
offensichtlich mit den Folgen der funktionellen Wirkung die Bestimmungen der 
ZPO zu den folgenden Gebieten an, die in der Schiedsgerichtsordnung näher nicht 
geregelt sind: Streitgenossenschaft (§ 51-53 der ZPO), Beitritt in den Prozeß und 
Streitverkündung (§ 54-60 der ZPO),Änderung in der Person der Parteien (§ 61-65 
der ZPO), die Wirkungen der Einlegung und Mitteilung der Klage (§ 128 der ZPO, 
und einige allgemeine prozessuale Rechtssätze), die Verschiebung des Termins und 
die Aussetzung der Verhandlung (§ 151-155 der ZPO), sowie in anderen, in dieser 
exemplifikativen Aufführung nicht erwähnten Fällen. 
4. Die Anfechtung der Entscheidung 
Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichtes ist natürlich kein ordentliches 
Rechtsmittel zulässig; dasselbe gilt auch für die Wiederaufnahme des Verfahrens. 
Das ungarische Gesetz schließt ähnlicherweise auch die Möglichkeit der Einlegung 
des Protestes zur Wahrung der Gesetzlichkeit gegen den Schiedsspruch, sowie gegen 
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den schiedsgerichtlichen Vergleich aus (§ 362, Abs. 4 der ZPO). Im Falle des 
Schiedsgerichtes bei der ungarischen Handelskammer soll diese — nach Wortlaut des 
Gesetzes nicht anwendbare - Regel naturgemäß doch angewendet werden, und wird 
tatsächlich in der Schiedsgerichtsbarkeit bei der Handelskammer angewendet. 
Ein besonderes Problem stellt die Frage der Ungültigkeitserklärung des Ur-
teils, oder Schiedsvergleichs dar. Zwischen § 364, Abs. 1 der ZPO, welches die Un-
gültigkeitsklage gegen die Entscheidung des Schiedsgerichtes bei der Handelskam-
mer ausschließt, und Art. V, Abs. 1, Punkt c) des Kompetenz-Abkommens entstand 
nachträglich ein Widerspruch: dieser Punkt weist nämlich auf die Möglichkeit der 
Außerkraftsetzung der Entscheidung des Schiedsgerichtes hin. Nach dem Inkraft-
treten des Kompetenz-Abkommens ist die gegenwärtige ungarische Regelung un-
haltbar geworden. 
Diese Regelung zeigt gegenwärtig das folgende Bild. 
Für die Ungültigkeitserklärung des Urteils des Schiedsgerichtes kann man -
binnen 90 Tagen von der Aushändigung gerechnet - eine Klage erheben, wenn: 
a) der Schiedsgerichtsvertrag sich auf den, mit dem Urteil entschiedenen 
Streit nicht erstreckt; 
b) die Vorschriften, der Bildung und Beschlußfassung des Schiedsgerichtes 
verletzt wurden, oder das Urteil ohne Anhörung der Partei, bzw. ohne Urteilsbe-
gründung gesprochen wurde ; 
c) das Urteil gegen eine Regel der ungarischen Rechtsordnung, oder der Ver-
fassung (sog. öffentliche Ordnung) verstößt, welche unbedingt angewendet werden 
muß. 
Im letzteren Falle) und wenn in der Angelegenheit ein Schiedsgerichtsvertrag 
ausgeschlossen ist, kann eine Klage auch für die Ungültigerklärung des Schiedsver-
gleichs erhoben werden. 
Im Falle der Versäumung des Termins von 90 Tagen wird eine Wiedereinset-
zung zugelassen. 
Für die Anstrengung einer Ungültigkeitsklage ist die Partei berechtigt, sowie -
aber nur im durch § 360, Abs. 1, Punkt c) der ZPO bestimmten Fall — auch der 
Staatsanwalt, ferner auch jene Person, für die das Urteil irgendwelche Verfügung 
beinhaltet. 
Der Staatsanwalt ist nicht berechtigt die Ungültigkeitsklage einzureichen, 
wenn das Urteil des Schiedsgerichts (Schiedsvergleich) in einer Streitsache aus dem 
Rechtsverhältnis zwischen einer ungarischen sozialistischen Organisation (§ 396 der 
ZPO) und einer ausländischen Partei, bzw. zwischen ausländischen Parteien gespro-
chen wurde. 
Die Ungültigerklärung eines Urteils oder Schiedsvergleichs kann bei dem 
Hauptstädtischen Gericht zu Budapest beantragt werden. Das Gericht geht ohne 
Mitwirkung von Laienrichtern vor. 
Für das Verfahren des Hauptstädtischen Gerichtes sind die allgemeinen Re-
geln maßgebend, gegen sein Urteil ist also auch die Berufung,, die Wiederaufnahme 
des Verfahrens, bzw. der Protest zur Wahrung der Gesetzlichkeit zugelassen. 
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Auf Ersuchen kann das hinsichtlich der Ungültigkeitsklage entscheidende Ge-
r i c h t - in begründetem Falle- die Vollstreckung des Urteils (Vergleiches) aufheben. 
Das Urteil des Gerichts kann sich ausschließlich auf die Feststellung der Gül-
tigkeit oder Ungültigkeit des Urteils oder Schiedsvergleiches erstrecken. 
In der Rechtslage vor dem Inkrafttreten der dritten Novelle (Erlaß Nr. 26 vom 
Jahre 1972) zur ungarischen Zivilprozeßordnung (d.i. vor dem 1. Januar 1973) war 
die Frage nicht völlig eindeutig geregelt, ob eine Ungültigkeitsklage gegen das Urteil 
des Schiedsgerichtes bei der Ungarischen Handelskammer oder gegen den mit ihrem 
Beschluß bestätigten Vergleich erhoben werden kann. Die Mehrheitsmeinung war 
in dieser Frage zwar verneinend, aber es gab auch eine solche abweichende Meinung, 
welche die Einleitung eines Anfechtungsprozesses als erlaubt betrachtete - auch im 
Falle eines, für den Außenhandelsrechtsstreit gefällten Urteils oder eines bestätigten 
Vergleichs. Jedenfalls war die Gerichtspraxis mit dieser letzten Auffassung in Wi-
derspruch, und die Ratssitzung des Schiedsgerichtes bei der Ungarischen Handels-
kammer selbst hat im Zusammenhange mit einer konkreten Streitsache den Stand-
punkt eingenommen, wonach eine Ungültigkeitsklage aufgrund der richtigen Inter-
pretation der Rechtsregeln in der ungarischen Außenhandelsschiedsgerichtsbarkeit 
nicht zugelassen ist. 
Die Gesetzesnovelle Nr. III zur ZPO hat diese Frage auf Ebene der Rechts-
normen geklärt, undzwar gleichfalls in negativem Sinne. Die Begründung zum neuen 
§ 364 der ZPO hebt dies besonders hervor: „Die Ungültigerklärung der Entschei-
dung des Schiedsgerichtes bei der Handelskammer kann nicht von dem ordentlichen 
Gericht beantragt werden, ebenso kann man die Entscheidung mit einem Protest zur 
Wahrung der Gesetzlichkeit nicht anfechten." 
In einigen sozialistischen Ländern war es auch schon vor dem Inkrafttreten des 
Kompetenz-Abkommens möglich, den Beschluß des Schiedsgerichtes bei der Han-
delskammer anzufechten. 
So kann z. В. in Rumänien ein — eigenartig als Wiederaufnahme bezeichnetes -
Verfahren eingeleitet werden, und zwar aufgrund der sinngemäßen Anwendung von 
§ 322-328 der ZPO - in erster Reihe im Falle des Verstoßes gegen Verfahrensre-
geln, außerdem aber auch bei Gesetzesverletzung materiell-rechtlicher Natur. Auch 
die polnische Zivilprozeßordnung ermöglicht (Art. 712-715) die Veranlassung der 
Ungültigerklärung des Schiedsgerichtsurteils mittels Beschwerde. Hier handelt es 
sich sozusagen ausschließlich um Ursachen prozeßrechtlicher Natur , und um die 
Verletzung der öffentlichen Ordnung - ähnlich (und das ist bemerkenswert) dem 
Tatbestand des § 362, Abs. 1, Punkt c) der ungarischen ZPO. 
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III 
Entwicklungsrichtungen des Verhältnisses zwischen Schiedsgerichts-
und Zivilprozeßordnungen 
1. Die Einheitliche Schiedsgerichtsordnung 
Heute ist die Auffassung nunmehr allgemeiivanerkannt, daß die Hauptent-
wicklungsrichtung des Verfahrens der Außenhandelsschiedsgerichtsbarkeit in den 
RGW-Mitgliedsländern die Vereinheitlichung ist. 
Jedenfalls kann man in diesem Zusammenhang einen eigenartigen Wider-
spruch in der bisherigen Entwicklung des materiellen Rechts und des Schiedsge-
richtsverfahrensrechts wahrzunehmen. Die Lage war nämlich so, daß während eine 
ziemlich großangelegte Internationalisierung (Vereinheitlichung) sich auf dem Ge-
biet des materiellen Rechts des Außenhandelsverkehrs durch die schon erwähnten 
Allgemeinen Bedingungen seit 1958 vollzogen wurde, war das Verfahrensrecht der 
Rechtsstreite des Außenhandels in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten sehr 
zersplittert - trotz der Schritte, die im Interesse der Annäherung und Vereinheitli-
chung unternommen worden sind. Die die Schiedsgerichtsbarkeit betreffenden 
staatlichen Rechtsnormen sind in den einzelnen Ländern verschieden, und die 
Schiedsgerichte bei den Handelskammern hatten für eine lange Zeit verschiedene 
Schiedsgerichtsordnungen, deren Vereinheitlichung nur neulich erfolgte. 
Dieser Widerspruch ist umsomehr auffallend, da man auf den ersten Blick 
eben den Gegenteil voraussetzen könnte: nämlich, daß die sogenannten „nationalen 
Eigenheiten" im Prozeßrecht eine wesentlich geringere Rolle spielen, wie im mate-
riellen Recht. 
In der geschilderten Lage ist jetzt eine wesentliche Veränderung eingetreten. 
Um die noch effektivere wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Zusam-
menarbeit zu fördern, wurde die Einheitliche Schiedsgerichtsordnung der Schiedsge-
richte bei den Handelskammern der RGW-Mitgliedsländer ausgearbeitet, die an der 
66. Sitzung des Exekutivkomitees des RGW im Januar des Jahres 1974 als eine 
Empfehlung an die Mitgliedsstaaten angenommen wurde. Das Reglement über die 
schiedsgerichtliche Gebühren und Kosten, sowie über die Kosten der Parteien bildet 
den Anhang zur Einheitlichen Schiedsgerichtsordnung. Unter Berücksichtigung der 
Einheitlichen Schiedsgerichtsordnung ist die schon mehrmals erwähnte neue 
Schiedsgerichtsordnung der Ungarischen Handelskammer ausgearbeitet. 
Die Schaffung der Einheitlichen Schiedsgerichtsordnung, sowie die Ausarbei-
tung der neuen Schiedsgerichtsordnungen der Schiedsgerichte bei den Handels-
kammern haben aus prozessualem Gesichtspunkte zweierlei Wirkungen: 
- der Kreis der gleichförmigen Regelung im Verfahren befestigt sich; 
— von der Rechtsanwendungspraxis werden zahlreiche, bisher mit funktionel-
ler Wirkung gegoltene Bestimmungen der staatlichen Rechtsregeln ausgeschaltet. 
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2. Annäherung und Vereinheitlichung der Bestimmungen der ZPO 
hinsichtlich des Schiedsgerichtsverfahrens 
Neben der Vereinheitlichung der Schiedsgerichtsordnungen, die das Verfah-
ren des Schiedsgerichtes - als eines nicht-staatlichen Organs - durch eine Norm von 
gesellschaftlichem Charakter regeln, wird es -meiner Meinungnach— unvermeidlich 
notwendig sein, einzelne die Außenhandelsschiedsgerichtsbarkeit betreffende Be-
stimmung der staatlichen Rechtsnormen durch stufenweise zukünftige Annäherung 
und Vereinheitlichung zu internationalisieren. 
Die Wichtigkeit dieses Problems wird - unter anderen - durch jenen schon be-
tonten Umstand unterstrichen, daß die Frage der Anfechtung (Ungültigkeitserklä-
rung) der Schiedsgerichtsentscheidungen in den RGW-Mitgliedsländern einheitlich 
nicht geregelt ist, obwohl deren Notwendigkeit nicht nur aus prinzipiellen Gründen, 
sondern jetzt nunmehr aufgrund der erwähnten Verfügung der Kompetenz-Kon-
vention offenbar ist. Das ist also eine dringende Aufgabe. In Ungarn jedenfalls: die 
dringendste. 
Aus dem Gesichtspunkt der Ungültigerklärung ist die ungarische Außenhan-
delsschiedsgerichtsbarkeit zweifellos in eine verkehrte Lage geraten. Wir müssen 
von der klassischen — und den Geist der Allgemeinen Lieferbedingungen mit der 
früheren rechtlichen Regelung im Einklang widerspiegelnden - Auffassung der Un-
anfechtbarkeit abweichen um die Möglichkeit des Eintrittes von irgendwelchem 
Rechtsnachteil oder einer Lücke im Rechtsschutz ausschließen zu können. 
Die Aufgaben müßten in zwei Stufen durchgeführt werden: 
- vor allem müßten wir den widerspruchsvollen Umstand unverzüglich abzu-
schaffen, die zufolge des Inkrafttretens des Kompetenz-Abkommens entstanden ist; 
dafür halte ich die Zulassung - mit provisorischem Charakter - der Ungültigkeits-
klage im wesentlichen innerhalb der Rahmen des § 362 der ZPO für genug; 
- im weiteren müssen wir später die endgültige Regelung gemäß den Ergeb-
nissen der Bestrebungen der RGW-Mitgliedsstaaten zur Vereinheitlichung der 
diesbezüglichen Rechtsvorschriften durchführen. 
Nach Klärung der normativen Lage wird die rechtliche Wirklichkeit selbst vor-
aussichtlich wenig Aufregung auslösen: von der Menge der Ungültigkeitsklagen sol-
len sich weder das Hauptstädtische Gericht (oder das Schiedsgericht der Handels-
kammer), noch die Parteien zu fürchten. 
Nach Erfahrungen der sozialistischen Länder kamen solche Verfahren nur sel-
ten vor (in Poland z. В. in den letzten 10 Jahren insgesamt 3-4 Fälle). Die Menge der 
Ungültigkeitserklärungen hängt natürlich von der Qualität der Schiedsgerichtsbar-
keit ab. 
Unter den zukünftigen Arbeiten übrigens, die sich auf die Vereinheitlichung 
jener zivilprozeßrechtlichen Bestimmungen beziehen, die das Schiedsgerichtsver-
fahren betreffen, sollte die Frage der gesetzlichen Regelung des schiedsgerichtlichen 
prozessualen Minimums eine bedeutende Stellung einnehmen. Voraussichtlich frü-
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her wird die Vereinheitlichung der staatlichen Rechtsnormen überprüft , die sich auf 
die Vollstreckung des Schiedsgerichtsurteils beziehen; auch diese Frage ist unmittel-
bar mit der Kompetenz-Konvention verbunden. Es gibt auch weitere Fragen, deren 
rechtliche Regelung in den Signatarstaaten des Kompetenz-Abkommens zu verein-
heitlichen zweckmäßig wäre. Solche sind z.B.: die dem Schiedsgericht im Laufe der 
Beweisführung geleistete staatliche gerichtliche Rechtshilfe, die Vertretung usw. 
3. Die künftige Gestaltung der Rolle der Zivilprozeßordnungen in der 
Schiedsgerich tsba rkeit 
Die Gestaltung der zukünftigen Rolle der Zivilprozeßordnungen der einzel-
nen RGW-Mitgliedsstaaten in der Schiedsgerichtsbarkeit kann verschiedenartig be-
urteilt werden je nachdem, ob das Problem aus dem Gesichtspunkt der normativen 
oder aber aus dem der funktionellen Wirkung betrachtet wird. 
Die bisherigen Ausführungen lassen keinen Zweifel in der Hinsicht, daß die 
Weiterentwicklung der normativen Wirkung der Zivilprozeßordnungen erwünscht 
ist, und dies im Wege der zunehmenden Annäherung und Vereinheitlichung der für 
die Schiedsgerichtsbarkeit verbindlichen staatlichen Bestimmungen durchgeführt 
werden sollte. 
Anderswie steht die Lage hinsichtlich der funktionellen Wirkung der zivilpro-
zeßrechtlichen Regelungen. Wie die Erstärkung der funktionellen Wirkung der Zi-
vilprozeßordnung in den innerstaatlichen Rechtspflegeverfahren oder in anderen 
ähnlichen Verfahren richtig und heilvoll ist (da sie eigentlich die Bekräftigung des 
„gerichtlichen Modells", die Erhöhung der demokratischen Garantien in den nicht-
gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten bedeutet), ist die Ausbreitung der funktionellen 
Wirkung in der Schiedsgerichtsbarkeit im Außenhandel gleichermaßen uner-
wünscht. 
Aus der Vergleichung der Geltung der Verfügungen der ZPO mit normativer, 
bzw. mit funktioneller Wirkung gestaltet sich notwendigerweise ein solches Bild aus, 
welches für die letztere (also für die funktionelle Wirkung) in der Schiedsgerichts-
barkeit nicht günstig ist. Die normativen Regelungen der Zivilprozeßordnungen gel-
ten in einem bestimmten - und in einem zugleich engen - Kreis, während die Gel-
tung von funktioneller Wirkung schwer übersehbar und relativ breit ist. Der letztere 
Umstand kann die Erkenntnis der Praxis der einzelnen Schiedsgerichte kompliziert 
machen, sogar die Stabilität der Praxis selbst beeinflussen. Mit extremer Formulie-
rung könnte man sagen: „Wieviele ZPO, soviele Verfahrenspraxis der Schiedsge-
richte." Obwohl die Annahme einer solchen Möglichkeit natürlich übertrieben ist, 
muß doch die Entwicklung solcher Richtung jedenfalls als zu vermeidend betrachtet 
werden. 
Die Erstärkung der funktionellen Wirkung würde letztenfalls die Erledigung 
der im Laufe der Zusammenarbeit der wirtschaftlichen usw. Organisationen der 
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RGW-Mitgliedsstaaten zustandekommenden Rechtsstreitigkeiten erschweren, sie 
würde die Rechtssicherheit im Außenhandel schwächen. 
Diese Frage hängt auch mit dem schon erwähnten Problem der Ungültigkeits-
erklärung zusammen. Die häufigste Ursache der Verweigerung der Vollstreckung 
des ausländischen Schiedsgerichtsurteils ist die Berufung auf die Verletzung der 
Verfahrensregeln. Wenn wir diesen Kreis durch die Regeln erweitern würden, die 
aufgrund des funktionellen Charakters angewendet werden, würden wir in der 
Schiedsgerichtsbarkeit eine wirkliche Pandora-Büchse öffnen. 
Und noch etwas: würde es billig sein von den Rechtsbeiständen der Außen-
handelsunternehmen zu verlangen, daß sie nicht nur die Rechtsregeln von normati-
vem Charakter der ausländischen Staaten kennen, sondern - unter anderen - alle 
Vorschriften der zahlreichen Zivilprozeßordnungen, die bei der Beurteilung eines 
Rechtsstreites durch ein ausländisches Schiedsgericht mit funktionellem Charakter 
eventuell angewendet werden können. Die funktionelle Wirkung würde solcher-
weise auch das Prinzip der Gleichberechtigung der Prozeßparteien dadurch verletz-
ten, daß sich die Gleichheit der rechtlichen Orientiertheit ihrer Rechtsvertreter 
(oder deren Möglichkeit) bezweifeln ließe. 
Es ist in der Außenhandelsschiedsgerichtsbarkeit unbedingt zweckmäßig den 
Kreis der Geltung der Bestimmungen der ZPO von funktioneller Wirkung einzu-
engen. 
* 
Aufgrund der ausgeführten könnte man für die Zukunf t die folgende Richtli-
nie empfehlen. 
Nach der Vereinheitlichung der Verfahrensregeln der Schiedsgerichte bei den 
Handelskammern sollen wir auf dem durch das Moskauer Kompetenz-Abkommen 
vom Jahre 1972 breit geöffneten Weg weitergehen. Man sollte die Internationalisie-
rung der die Außenhandelsschiedsgerichtsbarkeit betreffenden staatlichen Rechtsre-
geln fortsetzen. Die zwei besten Methoden, die einander ergänzen, sind die folgen-
den: die stufenweise Vereinheitlichung der grundlegenden normativen Regeln, und 
die Beschränkung der Wirkung der den internationalen Charakter abschwächenden 
„Hinterlandsregelungen" der ZPO. 
Die Weiterentwicklung des Schiedsgerichtssystems der RGW-Mitgliedsstaa-
ten in eine solche Richtung könnte bestimmt noch effektivere rechtliche Mittel für 
die Förderung der Durchführung der im Komplexprogramm des RGW-s gestellten 
Aufgaben gewähren. 
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Connection of arbitration rules and those of civil procedure in the 
C O M E C O N countries, particularly in Hungary 
by 
L . NÉVAI 
In all the Comecon member-states councils for arbitration are functioning with a permanent 
character bes ide the Chambers o f Commerce . The councils have their own rules of procedure. This study 
examines, what part do the C o d e s of civil procedure of the Comecon member-states play in the course of 
the application of the law by the said councils. Part I deals with some fundamental problems. Such are: the 
legal nature of possible arbitration, statutory manners of the regulation of arbitration proceedings, the 
normative and functional effects of the code of civil procedure in arbitration. In Part II the author sheds 
light upon the cases where the rules of the Hungarian Code of civil procedure are used in the course of ar-
bitration, i. e. at entering action, in the course of trial, at passing decision, in the course of execution, in 
lodging a possible appeal from a decision before a court of law. Part III tries to answer the question, what 
shape the connect ion of arbitration rules and those of civil procedure will take in the future. According to 
the author, a certain unification of increased degree might be expected in the C o m e c o n member-states, as 
regards both the rules of arbitration and those of statutory legislation concerning arbitration ; he is of opin-
ion that the functional application of the rules of civil procedure in the field of arbitration should be li-
mited. 
Взаимоотношения положений арбитражных судов и гражданских 
процессуальных кодексов в странах-членах СЭВ — 
с особым вниманием на Венгрию 
л . НЕВАИ 
В о в с е х с т р а н а х - ч л е н а х С Э В п р и т о р г о в ы х п а л а т а х д е й с т в у ю т п о с т о я н н ы е 
а р б и т р а ж н ы е с у д ы . К а ж д ы й а р б и т р а ж н ы й с у д и м е е т с в о е п р о ц е с с у а л ь н о е п о л о -
ж е н и е . В с т а т ь е р а с с м а т р и в а е т с я , к а к у ю р о л ь и г р а ю т г р а ж д а н с к и е п р о ц е с с у а л ь -
н ы е к о д е к с ы с т р а н - ч л е н о в С Э В в х о д е п р и м е н е н и я п р а в а п р и р а с с м о т р е н и и д е л 
а р б и т р а ж н ы м с у д о м . В п е р в о й ч а с т и с т а т ь и и з у ч а ю т с я н е к о т о р ы е о с н о в н ы е в о п -
р о с ы . Э т о — п р а в о в а я п р и р о д а д о п у с т и м о с т и р а з б и р а т е л ь с т в а д е л в а р б и т р а ж н ы х 
с у д а х , п р е д у с м о т р е н н ы й з а к о н о м п о р я д о к р е г у л и р о в а н и я р а с с м о т р е н и я д е л а р б и -
т р а ж н ы м с у д о м , н о р м а т и в н о е и ф у н к ц и о н а л ь н о е д е й с т в и е Г П К в д е я т е л ь н о с т и 
а р б и т р а ж н ы х с у д о в . В о в т о р о й ч а с т и а в т о р о б ъ я с н я е т , к а к о с у щ е с т в л я ю т с я п р а -
в и л а с у д о п р о и з в о д с т в а , и з л о ж е н н ы е в Г П К В Н Р в х о д е р а с с м о т р е н и я д е л а р б и -
т р а ж н ы м с у д а м и , т . е . п р и п р е д ъ я в л е н и и и с к а , в х о д е р а с с м о т р е н и я д е л а , п р и 
в ы н е с е н и и р е ш е н и я , в х о д е и с п о л н е н и я , и л и ж е в с л у ч а е в о з м о ж н о г о о б ж а л о в а н и я 
р е ш е н и я п е р е д с у д о м . В т р е т ь е й ч а с т и а в т о р и щ е т о т в е т а н а т о , к а к с ф о р м и р у ю т с я 
в б у д у щ е м в з а и м о о т н о ш е н и я п р о ц е с с у а л ь н ы х п о л о ж е н и й а р б и т р а ж н ы х с у д о в и 
г р а ж д а н с к и х п р о ц е с с у а л ь н ы х к о д е к с о в . П о м н е н и ю а в т о р а в с т р а н а х - ч л е н а х С Э В 
о ж и д а е т с я у с и л и в а ю щ а я у н и ф и к а ц и я в о т н о ш е н и и к а к п р о ц е с с у а л ь н ы х п о л о -
ж е н и й , т а к и н о р м а т и в н ы х п о л о ж е н и й з а к о н о в , о т н о с я щ и х с я к а р б и т р а ж н ы м 
с у д а м . А в т о р с ч и т а е т , ч т о в д е я т е л ь н о с т и а р б и т р а ж н ы х с у д о в н а д о о г р а н и ч и в а т ь 
о с у щ е с т в л е н и е г р а ж д а н с к и х п р о ц е с с у а л ь н ы х к о д е к с о в , и м е ю щ е е ф у н к ц и о н а л ь н о е 
д е й с т в и е . 
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Recent Attempts at the Definition of Sanctions 
by 
A . S a j ó 
Research Officer 
Institute for Legal and Administrative Sciences of the Hungarian Academy of Sciences 
In the socialist, primarily Soviet, literature on the theory of law the doctrine is making 
headway that the sanctions are by no means essential e lements of the logical structure of the legal 
norm. On criticizing this doctrine the author makes it clear that the term sanction is not only a con-
notation of coercion, but is at the same the objectivization of reward, or, for historical reasons, in 
certain subjective rights it stands for the inactivity of the state. 
The study analyses the subject, the subject-matter and the teleological nature of sanc-
tion-behaviour and the interrelations of the norms of law and the enforcement of sanctions. The 
sanction as objectivization operates as the abstracting individual element in the legal relation 
where it is not enforced, i.e. even incases where the organ of the state, or any other organ manifes-
ting itself with the prestige of legitimacy fails to translate sanction behaviour into reality. 
It is a basic concept in the continental legal thinking that the smallest self-sup-
porting part of the legal system is the legal norm, like the smallest living unit of an or-
ganism is the cell. It was proved when scientists adopted the microscope that cells are 
not vacant. Logics, the microscope of the legal profession demonstrated that norms 
have their own inner structure as well. 
The three essential notional elements of this structure are: the hypothesis, the 
disposition and the sanction. The hypothesis establishes under what conditions is the 
command (prescription or behaviour) of the norm applicable. The disposition 
(norma agendi) is a prescription of the behaviour desired by the law-maker. The 
sanction establishes the legal consequences for a behaviour, which deviates of, or 
corresponds to, the disposition. This three elements-structure is what we may 
perhaps call the classic continental concept of the theory Of legal norms, though it 
never obtained general acceptance and it was and is often qualified an academic 
trifle. 
The socialist theory of law makes efforts to resolve this old and some connected 
latest problems of the theory of norms. 
Are sanctions part of the structural and notional elements of the legal norms, 
and, if so, what should be understood by the term 'sanction'? It appears as if the ques-
tion concerned the hallowed groves of the theory of law only. In point of fact, how-
ever, for the purpose of the social efficacy of the law it is of decisive importance how 
the state responds to certain situations in life, how it brings them under regulation, 
or, as the question is generally put, what kinds of coercion does it attach to the par-
ticular human behaviours. This problem is concentrated in the sanctions. It was Marx 
who already called forth attention to the importance of the problem of sanctions: "to 
a certain degree it depends on the official society whether it qualifies certain 
infringements of its rules as felonies or as petty offences. This difference of the desig-
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nation is by no means a matter of indifference, it determines the fate of many 
thousands and the moral colouring of society. The law not only may punish the crimi-
nal offence but even bring it about."1 
For a long time already the socialist theory of law is making efforts to formulate 
a notion of the sanction which is in agreement with the actual social character and 
function of the law. 
As is known, Vyshinsky placed the coercive-function of law in the centre of his 
normativist definition. Thus the sanction understood in the sense of coercion was of 
necessity included among the structural elements of the legal norm.2 This concept 
conformed though to the social practice of its age, still after the XXth Congress, in a 
different practice of socialist contruction, the relations of law and coercion emerged 
in another form. As reflected by latest Soviet literature on the theory of law for the 
display of this new type relation the ways and means are sought for in many direc-
tions. One of them maintains the teaching of the trichotomy of the legal norms, i. e. 
the sanction will become part and parcel of the norm itself.3 On the other hand many 
hold that the norm has fewer elements. Rybin was perhaps the first4 to bring forward 
such a doctrine (he wrote asiate as 1957 of norms without hypothesis), then followed 
by Kurylev5, in 1958, with his thesis of norms without sanction. According to 
Sheyndlin and Leyst6 it is only the disposition that is an indispensable element of the 
norm. There are, however, also norms equipped with a sanction. As László Asztalos7  
has demonstrated, in the background of this thesis the distinction is lurking of sanc-
tioning and sanctioned legal norms. 
1
 MARX, K.: Population, crime and pauperism. In: N e w Y o r k D a i l y Tr ibune , 16 of Sept. 
1859 (5741) . — T h e present Engl i sh text is a translat ion f r o m G e r m a n as the original Eng l i sh 
v e r s i o n w a s unava i lab le . 
2
 See The theory of state and law (Wri t ten by А Р Ж А Н О В , M. A . AND OTHERS), H u n -
gar ian translat ion, B u d a p e s t , 1951. pp. 9 5 — 9 7 . 
3
 See. Т е о р и я г о с у д а р с т в а и п р а в а ( T h e theory of s tate a n d law). Ed. by А Л Е К С А Н -
Д Р О В , H . Г., М о с к в а , 1968; Т е о р и я г о с у д а р с т в а и п р а в а Ed. by Д Е Н И С О В , А . И . 
( T h e theory of state a n d law) . Izdate ls tvo M o s k o v s k o g o Univers i t e ta , 1972; К Е Р И М О В , Д . A . : 
Ф и л о с о ф с к и е п р о б л е м ы п р а в а (The p h i l o s o p h i c a l p r o b l e m s of law) М ы с л . М о с к в а , 1972. 
p p . 3 2 6 — 3 4 4 ; Т е о р и я г о с у д а р с т в а и п р а в а Ed. by М О К У Ч Е В , К . A . ( T h e o r y of state 
a n d law) , М о с к в а , 1970. 
4
 Р Ы Б И Н , А . В . : В и д ы и с т р у к т у р а п р а в о в ы х н о р м ( F o r m and structure of legal 
norms) . Lecture notes o f the State Univers i ty o f Perm, vol . X V . 3. 1957. p. 41. 
5
 К У Р Ы Л Е В , С. В . : О с т р у к т у р е ю р и д и ч е с к о й н о р м ы (On the structure of legal 
n o r m s ) . Works of the A . A . Z h d a n o v State Univers i ty of Irkutsk, vol . X X V I I ( legal series) 
4. 1958. p. 184. 
6
 Ш Е Й Д Л И Н , В . И . : С у щ н о с т ь с о в е т с к о г о п р а в а ( E s s e n c e of Sov ie t law) . L G U . 
1959. p p . 9 0 — 9 4 ; Л Е Й С Т , О. E . : С а н к ц и я в с о в е т с к о м п р а в е (Sanct ions in Sov ie t law) , 
М о с к в а , 1962. 
7
 ASZTALOS, L. A polgári jog szankciói (Sanct ions o f c iv i l law) . Budapest , 1966. p. 22. 
W i t h i n the scope of the p r e s e n t paper w e c a n n o t discuss the w o r k of Aszta los . In l i terature it 
has b e e n rev iewed by L. VÉKÁS, J o g t u d o m á n y i K ö z l ö n y , 9 / 1 9 6 8 . p. 327. U n d o u b t e d l y the work 
of A s z t a l o s is o n e of the m o s t no teworthy contr ibut ions the soc ia l i s t l iterature o n sanct ions . 
A l t h o u g h the present paper departs in m a n y respects f r o m the ideas of A s z t a l o s , still 
these departures wi l l h a v e a sense o n l y w h e n the t w o bas ic theses of A s z t a l o s are proper ly 
respected . N o t a b l y w h a t h a s b e e n set f or th here re ly to a great ex tent o n Aszta los ' s ideas of the 
re la t ions o f sanct ion a n d c o e r c i o n and to the l ine he draws b e t w e e n the abstract and mater ia l i zed 
state o f the sanct ion. 
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The doctrine denying the trichotomy of the legal norms finds expression in tne 
distinguished book "The foundations of the theory of state and law" edited by S.S. 
Alekseyev. In this doctrine the trend indicated by Asztalos unfolds itself to its ful-
ness. It is the hypothesis only that will become the indispensable part of the norm 
(this incorporates the cqnditions of operation of the norm). To this accedes a second 
element: the disposition or the sanction according as the norm is a regulatory or a 
remedial one. The sanction is the legal consequence held out for the violation of the 
law. As Kerimov8 demonstrates the segregation is guilty of a logical error, for it 
places the structure of the norm as an abstract, notion in direct juxtaposition to the 
concrete manifestation. The norm as the smallest independent notional unit of law 
intermingles with the provision of law, i.e. the outward manifestation, which in its 
immediacy does not in all cases follow the trichotomy of the norm. 
It is exactly for its sanction element that the legal norm as the smallest inde-
pendent basic unit of the law is distinguished from the provisions of law. Not all of the 
statements appearing in the formal sources of law are sanctioned rules of behaviour, 
i.e. norms, in like way as human tissue consists of vitally important intercellular ele-
ments and not only of cells. In Hungarian the terms norm and provisions of law are 
apt to run into each other. However, only norms have sanctions: again sanctions are 
indispensable parts of the norms. 
The law can speak only in legal language, i.e. in terms of legal norms. It expres-
ses everything in terms of rules of behaviour9, in the holy trinity of hypothesis - dis-
posit ion- sanction. We may say with the pride of Monsieur Jourdain that law speaks 
in law. This specific legal manner of expression is part of the phenomenon I. Szabó 
calls the impassiveness of the law.10 Logically, the law expresses every social relation 
uniformly. All this does not preclude the appearance of norms void of a sanction as 
legal norms. Such rules of behaviour are in the first place rules of recommendation, 
still a fair number of declarations of a political nature may appear in the guise of pro-
visions of law. The effects of all of these rules or declarations display the authority of 
norms provided with a sanction and so to say continue a parasitic life on their authori-
ty-
Undoubtedly the doctrine setting the regulatory and remedial norms against 
one another is unable to grasp the logical structure of the norm, for the abstract gen-
erality required for a scientific discipline of norms is alien to it. This is evident also 
8
 К Е Р И М О В , op . cit . ; Állam és jogelmélet ( T h e o r y o f s ta te a n d law) Ed. b y M . SAMU, 
Budapest , 1970. 
9
 E v e n the rules o f l ega l capaci ty m a n i f e s t t h e m s e l v e s as rules of b e h a v i o u r , w h o s e 
addressees are in the f irst p l a c e state organs a n d a l s o o ther subjects -at - law. T h e s e addressees 
are b o u n d o n cond i t ions d e f i n e d by the h y p o t h e s i s (birth, reg is trat ion in the register o f c o m p a -
nies) to treat the person in q u e s t i o n as subject -a t - law. T h e fa i lure t o d o s o in l ike w a y enta i l s 
the appropr ia te sanct ions ( l iabi l i ty under l a b o u r o r cr imina l l a w ) . — In the case o f the rules 
of legal c a p a c i t y it is o b v i o u s that the t r i c h o t o m o u s structure o f the legal norm d o e s n o t c o n v e y 
a per fec t i d e a of the f u n c t i o n o f these norms . A s a mat ter of f a c t in these n o r m s the l eg i s la tor 
in the first p l a c e has the p e r s o n in mind w h o s e l ega l capac i ty h a s b e e n establ ished a n d it w o u l d 
be ent ire ly m e a n i n g l e s s t o s p e a k of b e h a v i o u r in respect o f this perhaps non-ex i s t ent person . 
Still the l a w g ives e x p r e s s i o n to this in its o w n w a y , i. e. in the f o r m of a rule of b e h a v i o u r . 
10
 SZABÓ, I.: Les fondements de la theórie du droit. B u d a p e s t , 1973. pp. 2 0 0 — 2 0 2 . 
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from their attitude to the partisans of the "three-element concept" whom they re-
prove because in their opinion these have before them the abstract norm rather than 
the real, and the logical structure of norms rather than the actual. According to the 
"three-element" doctrine the legislator flings about the parts of the norm, although 
all that is "flung about" does not belong together.11 i 
The particular elements of the legal norms do not always engage directly. It is 
characteristic in particular of modern law that in a given source of law the sanction 
breaks away f rom the rule of behaviour (disposition). The sanction may be at another 
place in the same source of law, still it is of rather frequent occurrence that the rule of 
behaviour and the sanction will become part of two distinct branches of law. The in-
stitutionalization of the sanctions and accordingly their relative independence within 
the structure of the provisions of law are characteristic traits of the modern develop-
ment of law. This is valid in particular for civil law where institutional coagulation in 
addition reflects the sectional development of the legal relations. Still the sectional 
development or dialectical movement of the legal relations and the breaking away 
and engagement of the sanction may be observed also in the procedural laws. 
In the phenomenological solution of the two-element concept it is nevertheless 
noteworthy that although in the opinion of this concept sanctions can be imposed 
only for the violation of law, still it has been noticed by this concept that the state re-
sponds to situations in life not only in the event of the violation of law, that the activ-
ity of the socialist state is not exclusively the application of force and that this must 
find expression also in the theory of norms. We must go beyond the concept of sanc-
tions and law originating from Vyshinsky among others also to express that sanction 
and law respond not only to the violation of the law and not only with coercion.12 This 
does not affect the thesis that in the last resort the law is guaranteed by coercion. Still 
if we identify the sanction with coercion and believe it to be applicable only to the 
violation of the law, we may easily be tempted to overrate the significance of coer-
cion. 
If the sanction is more than mere coercion, what does it objectivise? In princi-
ple the holding out of whatever behaviour may figure as a sanction. What defines the 
specificity of the sanction is: when and under what conditions comes this behaviour to 
fruition and mainly: who will display this sanction-fraught behaviour? To the ques-
tion "when?" we may in a most generalized form reply that a sanction-fraught be-
haviour will take place if there is some sort of a given interrelation (departure or ag-
reement) between the behaviour imposed or permitted in the operative part of the 
11
 А Л Е К С Е Е В , С. С., Т е о р и а г о с у д а р с т в а и п р а в а , o p . cit. pp. 2 6 2 et seq. 
12
 In S o v i e t l i terature thé m a j o r i t y pro fes ses a n e g a t i v e doctr ine o f the sanct ions . T h u s 
a c c o r d i n g to Aleksandrov the sanct ion is a prejudice aga ins t those not p e r f o r m i n g the require-
m e n t s , and in t h e t e x t b o o k of Denisov w e m a y read that the sanct ion is t h e d e g r e e of s tate 
c o e r c i o n against t h e t h o s e infr inging a proh ib i t ion o r a p e r s o n behaving c o n t r a r y to the pre-
scr ipt ions . In H u n g a r i a n literature ASZTALOS, further SZABÓ, op. cit., e m p h a s i z e the one - s ided-
n e s s of the d o c t r i n e o f coercion. A c c o r d i n g to the rather contradic tory o p i n i o n o f the l e a d i n g 
H u n g a r i a n t e x t b o o k Állam- és jogelmélet ( T h e o r y of s ta te a n d law) the n o r m " c o n t a i n s sanct ions 
( consequences ) f o r t h e event of the v i o l a t i o n o f its d i spos i t ion , which equal ly s t a n d f o r a reward 
o r t h e causat ion o f a prejudice", p. 349 . 
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norm and the behaviour coming true in life. This interrelation is appraised by the 
norm in a way that for its shaping (termination or reinforcement) the sanction-
fraught behaviour has to be engaged. This behaviour is displayed in a most general 
form by the person acting with the prestige of legitimacy, i.e. typically, yet not un-
conditionally, by the state. 
In socialist law by the side of the state (by the side of the competent agencies of 
the state) also social organs may hold out sanctions.13 In the early phases of the de-
velopment of law it is not the state but the private person authorized by the state (e. g. 
the injured) who may take action of self-help, who, however, may rely on state coer-
cion or at least may exercise his coercive power with the full approval of the state. All 
those displaying a non-state sanction-fraught behaviour, however, may act with the 
prestige of state legitimacy and this, by increasing the weight of their activity, guaran-
tees a high degree of probability of the efficacy of their behaviour. 
In the following discussion whenever a word is said of the sanction-fraught be-
haviour of the political organ also the behaviour of authorized non-state subjects-at-
law are understood, and it is in this sense that we suggest that only the behaviour of 
the state organ can be qualified as a sanction-fraught behaviour or simply as a sanc-
tion. 
What is the end of a sanction and how this end can be achieved? In connection 
with the conditions of the supervention of a sanction-fraught behaviour we have seen 
that the sanction wants to influence the relation between a given state of affairs 
commanded by the disposition and the actual situation (the relation between "Sol-
len" (Ought) and "Sein" (Is)). Going beyond the solution of a unique situation the 
sanction wants to offer a general solution for situations of a similar kind. In its con-
creteness and as the abstract objectivization of the sanction the sanction-fraught be-
haviour wants to mould the future in a way that it influence human behaviour, i. e. it is 
aimed at the person who will carry through the disposition, in the future. The sanc-
tion serves as persuasion to the desired behaviour or to the abstention from the unde-
sired one. Still it cannot be stated as if this teleological image were demonstrable for 
every norm and as if in this sense the norm were of a teleological nature.14 Often the 
sanction has an effect on the behaviour according to the disposition latently only, 
through multiple transmissions. Therefore we have to refrain from the simplifying-
mechanical picture which on the patterns of criminal and administrative law overem-
phasizing coercion models the operation of the norm and of law in general on the di-
rect shaping of behaviour. 
As regards the mechanism of acting of a sanction, the social enforcement of the 
sanction may be realized without the legal norm being attained in a legal relation. 
Furthermore it may be enforced also that other elements of the legal norm will be at-
tained in a given legal relation without the realization of the sanction itself. Finally 
13
 Д Е Н И С О В , op. cit. , p. 388. 
14
 C f . PESCHKA, V.: Grundprobleme der modernen Rechtsphilosophie. B u d a p e s t , 1974. 
pp. 51. et s eq . 
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the realization of the sanction within a given legal relation is in like way a mechanism 
of acting of the sanction.15 
In the event of such a realization of the sanction it is not necessary at all that 
previously a legal relation should come into being. If in some sort of a legal relation 
the legal norm is realized without a sanction, then the behaviour will also have a legal 
effect by the side of its natural effect. If the legal norm becomes reality together with 
the sanction then there may be talk of legal consequences. The legal consequence 
may be beneficial as well as prejudicial. Unlike the legal consequence expressing the 
concrete nature of the sanction, the legal effect is the unique abstractedness of the 
sanction. This unique abstractedness of the sanction expresses the circumstance that 
the sanction has already become attached to a definite (unique) legal relation 
without, however, becoming concretized, i.e. without the interference of any state 
organ in the direct and actual formation of the legal relation. In this way we may 
speak of a legal effect when the behaviour displayed in the legal relation is lawful and 
does not call for state interference, or unlawful, still state interference has not super-
vened, e.g. because before this interference the person displaying the unlawful be-
haviour has of his own will departed from this behaviour and repaired its conse-
quences (voluntary payment of damages). Similarly there may be talk only of a legal 
effect if a person has been accused of a criminal offence, proceedings have been 
instituted, still with the result that the act does not constitute a crime. In this case, as 
far as the substantive norm of criminal law is concerned, only the appearance of a legal 
relation seems to exist, whereas the sanction will not come into being. (At the same 
time sanctions of the law attached to appearance, i.e. the procedural sanctions, will 
be realized.) In this case the sanction of substantive criminal law will abandon ab-
stract generality and become attached to a concrete, though strictly speaking sham 
legal relation without, however, being realized. 
The interrelation of sanction, legal effect and legal consequence may be ob-
served in the following example : If we buy bread at the baker's and everything passes 
off in the regular manner, in the legal relation so coming into being no sanction will 
become reality, still the legal relation will have a legal effect, in so far as we acquire 
ownership in the bread, i.e. e.g. against the allegation of the baker that we have 
stolen the bread we can plead the acquisition of ownership. The abstract sanction of 
the purchase is recognition by the state of the acquisition of ownership. In the normal 
course of things this sanction has not become reality in the legal relation, still, as may 
be seen from the example, it has a legal effect. The sanction will remain wholly ab-
stract if e.g. there is only the idea of acquiring ownership in the bread. On the other 
hand the sanction will become a legal consequence when on making the purchase the 
baker refuses to hand over the bread against the receipt and the buyer will come by 
his bread only at the expense of state interference i. e. sanction-fraught behaviour. 
Hence it is by no means essential that the sanction should become reality when 
the norm becomes fact in a legal relation. Although the sanction's becoming a reality 
15
 ASZTALOS, o p . cit., has a l r e a d y demonstrated that " for be ing A necessary e l ement o f 
t h e legal norm, the sanc t ion is n o t a -necessari ly mater ia l i z ing e l e m e n t o f the l ega l relations". 
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is not something of necessity, still this potentiality is existing at all times. As a matter 
of fact owing to the legal consequence (beneficial or prejudicial) implied in it, the 
sanction will influence the development of a behaviour in agreement with the dispos-
ition. It cannot be said though that the coercion held out by the sanction, or rather the 
fear of it, is the primary incentive of lawful behaviour, in any case, however in the 
commands under criminal law the norm's remaining in its abstractedness is the most 
general form of its effect. The sanction as objectivization has had an effect, as it has 
deterred from.the prohibited behaviour, the coming into being of the undesired rela-
tion under criminal law, and this without the concrete realization of the sanction. In 
the given instance the possibility of the materialization of the coercion objectivized in 
the abstract sanction may lead to concrete lawful behaviour. The behaviour-deter-
mining function in the background of the sanction manifesting itself in the legal norm 
will become particularly palpable in the concrete command (instruction) addressed 
to the individual. This situation characteristic of the command, however, cannot be 
generalized for the modern legal system as a whole or for law observance associated 
with it, although in the law-observing behaviour of the exploited masses in a given 
case the fear of coercion might be essential. 
The sanction objectivizes not only coercion, or in general the legal conse-
quence, but also the state quality or briefly statehood of the one applying the legal 
consequence. It is exactly this element of the prestige of legitimacy, i.e. the expres-
sion of its being created and reinforced by the state, which is, perhaps, the most im-
portant factor of the law-observance. 
If the sanction turns into reality, within definite limits social relations, undesir-
able by the standards of the legislator and created by a behaviour which deviates 
from the disposition will become subject to corrections. This is characteristic of 
course only of coercive type norms i.e. prohibitive or commanding. On the other 
hand for a lawful behaviour the sanction if it occurs will reinforce the existing condi-
tions or cause a new social relation to come into being. 
The materialization or application of the sanction at the same time reinforces 
the preventive force of the abstract sanction. The preventive effect of the abstract 
sanction is exactly built upon the materialization of the sanction in other concrete 
cases. I.e. the sanction is also the objectivization of its being applied in other cases. 
One of the reasons of the lower initial efficacy of a new sanction is the want of the ex-
emplary force of the past application. 
The failure of the sanction's being applied at all may lead to the non-com-
pliance with the given legal norm. Therefore desuetude is in the first place a problem 
of sanction. 
Strictly speaking the (abstract) sanction constituting a part of the legal norm 
may also be conceived as a disposition in so far as the disposition of the initial norm 
materializes in a manner conforming to, or departing from, its own command. In this 
case the original disposition will become a hypothesis, at the presence of which the 
sanction will define the rule of the behaviour to be observed. For a behaviour depart-
ing from the sanction-fraught behaviour the legislator will hold out further sanctions. 
As compared to the initial norm there may be talk of a sanction-fraught norm the 
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disposition of which will therefore be the original sanction. In this sense the sanc-
tion-fraught norm and the sanction-fraught legal relation presuppose the initial 
norm and will be secondary with respect to the initial norm. This suppositional and 
secondary character at the same time indicates the characteristic interrelation of the 
substantive and procedural norms. That in the course of the intertwining of the 
norms the initial sanction will become the secondary, does not for the purpose of the 
norm lend a meaning to the disposition as if the logical structure of these norms were 
lacking identity. The sequence follows merely from the dialectics of their relations. In 
a given concrete relation the confrontation of the sanctioning and the sanctioned 
norms will not yet take place merely because the secondary norm sanctions the pri-
mary.16 Every norm is a sanctioning norm - to which in principle further norms will 
become attached. 
For that matter the intertwining or engaging movement of the legal norms will 
not come to an end with the sanction-fraught norm. This norm has further collateral 
sanctions in respect of which the original sanction will become a hypothesis. 
Also the sanction-fraught behaviour becomes attached to the addressee of the 
original norm, or to a person responsible for the behaviour of the original addressee 
(e.g. parents, joint liability, sanctions against collectives). In the sanctioning phase 
this person will cease to be addressee: for the purpose of the sanction as disposition 
he will become an object. Namely the sanction authorizes the state (state organ) to, 
or commands him, some sort of a behaviour. In a traditional form this behaviour of 
the state forces from the addressee of the disposition a behaviour conforming to the 
disposition (e.g. the performance of the contract), or in the event of a default in 
adopting the desired behaviour imposes consequences (damages, penalty) on this 
addressee. We shall see later that the sanction is not in all cases directed to enforce a 
behaviour conforming to the disposition, (see: authorizing norms), still even in this 
case there is some sort of a tie between the behaviour and the interests of the addres-
see of the disposition and the person authorized. 
A peculiar problem will emerge when the sanction appears to be realized in its 
result without, however, any state intervention. E. g. damages are paid voluntarily, or 
an apology is tendered in like way voluntarily, cases of which are known from the 
Middle Ages, more-over in a certain sense also from the present days. 
In these cases the odds seem to be in favour of the psychic effects of abstract 
sanctions, although the role of moral considerations must not be underrated either. 
Can a sanction materialize in the event of voluntary behaviour? The answer, as 
far as I can see, is negative, because only the object of the sanction-fraught legal rela-
tion will become reality, i.e. the result the addressee of the original disposition was 
bound to produce by virtue of the sanction. There can be no talk of the materializa-
tion of the sanction-fraught legal relation for as has already been made clear earlier 
16
 It is w e l l k n o w n that H . KELSEN p laces the pr imary and s e c o n d a r y norms (primäre 
und sekundäre Norm) in jux tapos i t ion , a process wh ich , however , d i f f e r s f u n d a m e n t a l l y f r o m 
t h e relative c o n t r o v e r s y referred to a b o v e . A c c o r d i n g to KELSEN the p r i m a r y ( c o e r c i o n - c o m m a n d -
i n g n o r m i n c o r p o r a t e s the contrary o f the b e h a v i o u r t o b e brought a b o u t as the c o n d i t i o n o f 
t h e coerc ion . Allgemeine Staatslehre. Ber l in , 1925. p. 51 . 
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one of the subjects of this relation, viz. the state, is missing. Incidentally a sanction-
fraught legal relation is characteristically one of subordination and superordination, 
i.e. something which cannot be stated of the fear-motivated, yet voluntary be-
haviour. 
In cases of the type of voluntary performance the sanction is in the state of legal 
effect, not being yet materialized as is not applying to an actual case. In fact in want of 
state behaviour there can be no talk of the materialization of the sanction, or of legal 
consequences. If, and in spite of the above said, we should agree that the sanction 
may materialize even apart f rom the behaviour of the state or state organ, this may 
have far-reaching consequences. 
It is a general principle of the modern civil law-systems that anybody culpably 
causing a loss is liable in damages. This liability does not, however, give expression to 
the sanction, inasmuch as the sanction consists in binding the tortfeasor to damages. 
Notably if sanctions were confined to the mere payment of damages, i.e. this 
behaviour meant the sanction of the other, damage-causing behaviour, then dam-
ages enforced by the state would turn into a sanction for the non-performance of the 
original sanction (i. e. voluntary performance) turned under this aspect into a dispos-
ition. (Secondary sanction.) The legal norm would take on the following shape: if 
anybody causes a loss and does not make it good, then the state should force him to 
making it good. The disposition provides that a behaviour of making good the dam-
age has to be adopted. State enforcement (the secondary sanction according to this 
concept) sanctions the default in making good the loss caused. By this any ties of lia-
bility will be disrupted in civil law: there will be a mostly fault-oriented original liabil-
ity for tort, or any other malfeasance, and another strict liability, viz. a liability for the 
result, for the reparation of the loss. 
This separation is, however, a mere duplication. Namely the state does not im-
pose sanctions at all on the failure to pay damages, unless by some sort of a tour de 
force law costs are included in damages, since the failure of performance is void of 
any consequence of its own. This by itself is inadequate to prompt anybody to the 
voluntary payment of damages, i. e. to something that would have made sense of the 
separation. To discover the materialization of the sanction in voluntary performance 
amounts to a duplication of the system of liability without influencing human be-
haviour in the slightest degree. Moreover an equitable reduction of damages in court 
will operate in the opposite sense. (E.g. Sect. 339/2) of the Hungarian Civil Code; 
beneficium competentiae.) 
The duty to compensate is by itself not a sanction. Any contrary view should 
understand due performance of a contract as a sanction of the lawful behaviour of the 
other party on the very ground that all the state would do would be but to enforce 
performance. 
The concept of voluntary performance as the materialization of the sanction 
might entail extremely grave consequences in certain scopes of the law. It would be 
prejudicial to demand from the tortfeasor before the judgement the behaviour which 
could be insisted on only after the judgement. By such an act we should eliminate the 
administration of justice and the element of justice from the law. As a matter of fact 
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we should obligate the presumptive tortfeasor and lay the charge to him before it has 
been established whether the charge could be laid to him at all. 
In the history of law the case is certainly not unknown though when entering 
appearance in the lawsuit entailed the risk of paying twice the amount of damages. 
Such a case was the condemnation to the duplum known in particular in Roman law. 
If, however, we look at the thing, be it even Roman law, from closer quarters it will be 
evident that there is no question of assigning any special sanction to the failure of the 
voluntary payment of damages. Moreover the Roman who compounded with the in-
jured party risked his civic rights, for he was qualified as infamous. As regards actions 
entailing the duplum is should be remembered that under the lex Aquilia the defen-
dant contesting the claim without proper foundations could be obligated to the dup-
lum,i.e. it was not the failure to pay damages that was sanctioned, but the obstacle 
put in the way of the administration of justice. For an actio iudicati the duplum was 
the sanction of the non-enforcement of a judgement already in being. The judgement 
involving the payment of the duplum was but a survival of the manus iniectio, where it 
was not the debtor who had to pay the duplum. Incidentally the manus iniectio was an 
action for distraint. Even beyond the sanction of distraint the duplum had a certain 
punitive character (lex Aquilia), still this punitive character was attached to the origi-
nal behaviour and still not to the failure of the voluntary payment of damages. 
If voluntary performance were regarded as the materialization of the sanction, 
a separate sanction, acting as an incentive to performance, ought to have be found, 
something that would hardly succeed. It has already been indicated how prejudicial 
this attitude was and that this prejudice might have particularly fatal consequences in 
criminal law. In this concept namely punishment would be the legal consequence of 
an unlawful behaviour (criminal offence). He who had committed a crime must be 
brought to punishment for it, i .e. follows in this argument, he himself had to do ev-
erything for his punishment, and in the extreme case, whenever the law holds out the 
capital punishment, he would have to commit suicide. It would be this self-punish-
ment the default of which would be sanctioned by the state. Consequently a 
minimum obligation would be self-reporting, the exclusion of defence, the abolition 
of the presumption innocence, the end of the due process of law. The institution of 
pleading guilty known from criminal procedure cannot be considered a fact whose 
recognition as an extenuating circumstance might refer to a sanction of self-punish-
ment. Namely by this the sanction does not yet begin to materialize, the legislator 
merely grants the benefit of expediency for the easier advancement of justice. The 
more lenient sentence pronounced in this case at the same time also expresses the be-
lief that once a person enters a plea of guilty is already on the mend, hence a lenient 
punishment would suffice in his case. 
We have already made it clear that the sanction as objectivization cannot be 
identified with coercion. The materialized sanction is state behaviour which in the 
course of history has become tied up closely with coercion, though the legal conse-
quence of the disposition must not necessarily bgcome true through some sort of 
coercion: the law may be exploited also as an incentive to desirable behaviour, and 
accordingly the reward may also be the consequence of some sort of a behaviour. 
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Under modern, and in particular socialist, conditions this tendency can easily be felt 
out, still it was not unknown even in the earlier phases of the development of law: the 
Romans made the triumphal procession of the victorious general compulsory. 
Every legal system brings under regulation, at least in an elementary form, also 
rights. Nor is the sanction of a norm conferring rights coercion, at least not against the 
person on whom the right has been conferred. If, however, the dialectic interrela-
tions of norms and sanctions are kept in view, the potentiality of coercion will in each 
case be discoverable in the background. The norms conferring rights also presuppose 
coercion. In fact often the right consists in the claim of the holder of the right to state 
coercion against other persons. Still coercion may appear also in the background of a 
positive sanction. In fact coercion may be applied also to those failing to apply the 
positive sanction. 
In a manner differing from what has been set forth in connexion with the par-
ticular legal norms and legal relations the sanction attaches to the notion of law 
primarily in its sense of coercion. Namely the notion of law includes the essential 
traits of the legal phenomena, and the law viewed in its association with the class con-
ditions at any time, i .e. grasped by the essence of its function, always bore the charac-
ter of coercion. It was not merely accidental that Lenin considered the coercitive or-
ganization the sine qua non of the law.17 
When now the problem is viewed from the side of essential class relations, then 
the conclusion will be reached that fundamentally the law expressing the interests of 
the ruling class had to be forced on the exploited classes in the last resort always with 
coercion. This coercion, however, cannot be narrowed down exclusively to the law. 
Extralegal power and ideological elements have an important part in having the law 
accepted. As far as legal coercion is concerned here, on the level of the theory of 
norms this finds expression in all cases in coercion to be discovered at the end of the 
chain of sanctions indicated. 
The elimination of undesirable behaviour is not all what the law endeavours. 
At the same time the law converts the social relations characteristic of the operation 
of the social and economic order and manifesting itself in this operation into legal re-
lations. In this way the law is capable of bringing these under regulation and reinforce 
them. The law grasps the relations so converted also through behaviours, still this 
grasp cannot be a negative one, nor can it be characterized by coercion either. A reg-
ulation which would make ownership compulsory is of relatively rare occurrence in 
the history* of law. Behaviours necessary from the point of view of social and 
economic relations and sanctioned by the law (in the sense of confirmation) are logi-
cally primary ones as compared to non-desirable behaviours as the legal appearance 
of the object to be protected is a precondition of the relevant prohibitions. 
Now, in addition to the prohibitive norms (in the theory of norms: rules coerc-
ing the addressee of the disposition) we have to consider therefore also the authoriz-
ing norms with their powerful role in the operation of the socio-economic system. 
17
 H e said: t h e l a w without a m e c h a n i s m c a p a b l e o f coerc ing to t h e o b s e r v a n c e of t h e 
p r o v i s i o n s of law w a s ni l . Л Е Н И Н , В . И . : С о ч и н е н и я (Works) . Vo l . 25 . 1950 . p. 442. 
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These authorizing rules in the first place display the relations of the state and the so-
cial institution or behaviour protected by the law. According to the nature of the so-
cial and economic relations this relation may be a passive, supporting, or interfer-
ing-regulating one. As for the sanction two conclusions suggest themselves from 
what has been set forth. 
1. Evidence has to be produced to the effect that the sanction is part also of the 
authorizing norm. 2. Evidence has to be produced to the effect that the sanction as 
the behaviour of the state does not under all conditions want to influence the be-
haviour of the addressee of the disposition and even if the sanction has a repercussion 
on this behaviour, this repercussion cannot be considered the purpose of the sanc-
tion, and so the consequential relation of disposition and sanction is not a teleological 
one and does not presuppose a direct feedback. 
For the authorizing norm state behaviour accedes as a consequence to the de-
claration of will of the authorized made in conformity with the disposition. This is ex-
actly the essence of rights; viz. the authorizing norm guarantees the will of the sub-
ject-at-law the chance, on the ground of duty defined by positive law, to induce the 
state organ to some sort of a behaviour, establishing in this way subjective rights. 
The authorizing sanction is always a positive one, for in each case it constitutes 
a behaviour of the state organ or any other subject-at-law authorized by the state 
which for the purpose of the authorized can never be regarded as prejudicial (when 
by the prejudice also the loss of an advantage is understood). The materialization of 
the sanction-fraught behaviour takes place in the interest of the authorized. The be-
haviour of the state organ can be an unambiguously definite one, still it may be a dis-
position of positive law by which the behaviour is a potential and not obligatory one. 
The former is characteristic of what is called discretional decision-making. In this 
case namely the disposition will confer the right only to induce the state organ to take 
some (any) decision. The contents of the decision will depend on the authority. 
The following is the structure of the authorizing norm: the hypothesis is but the 
totality of the duties for the performance of which the authorized may display his will. 
This will as behaviour will become the disposition, and the behaviour conforming to 
the disposition will entail the materialization of the sanction, i.e. the state behaviour 
(as a legal consequence). 
Let us consider now the right to establish a family-relationship. The pertinent 
rule in Hungarian law is briefly the following: If the parties to be married are of age, 
in possession of their disposing capacity, if there is no earlier valid marriage in being; 
if both are jointly present, etc. (hypothesis) and before the acting officer of the ex-
ecutive committee of the council they declare in person their intention to enter into 
matrimony (behaviour of will = disposition) the state is bound to consider this a mar-
riage (see: registration in the register; the family status of the offspring to be born, 
etc.). This authorizing norm may be understood also in a way that the hypothesis is 
the presence of all preconditions (hereincluded the declaration of the will to become 
married) and that the disposition is the behaviour of the state. This does not hold, 
however, logically, because the disposition is not the consequence of the hypothesis, 
but the behaviour of the state here discussed is in fact the consequence of the right 
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here discussed, else the right would be a meaningless one. The interlocking of conse-
quences following from a right can be discovered only between disposition and sanc-
tion. If the right were forced into the hypothesis, then the most specific trait of the 
right, viz. the authorized behaviour, would be left outside legal regulation. It is true 
though that for the state organ it may suffiee that from a series of facts the presence of 
the preconditions of marriage may be established, hereincluded the will to marry, 
and therefore the state organ will enter the marriage in the register, still in this case 
the actual behaviour of the authorized will be missing. 
As a social relation the condition of being authorized is not under all circums-
tances a relation between man and the state. Still as social relation between man and 
the state. Still as social relation between men, as the right of one of the parties, it pre-
supposes and reflects the behaviour of the state or the state organ. It is exactly this 
where the legal nature of the relation lies. If the right is a faculty of action, then legally 
it will be existing only to the extent it reflects that the state had granted in a positive 
juristic manner that faculty. 
Thus e.g. in the legal relation between occupier and trespasser, if the occupier 
wants to make use of his right, he will require the intervention of the state organ cal-
led to recognize and protect his ownership, or if he shall act in self-defence, he can do 
so only as the mandatory of the state. 
As has already been made clear the norms are in a dialectic relation with one 
another. The legal order, with its structure gradually freed of contradictions, is ex-
actly the network of these dialectic relations. Neither can the sanctions of subjective 
rights and in general of authorizing rules be studied by themselves: even in the back-
ground of these there are several other sanctions. If the state organ fails to comply 
with the rule of behaviour included in the sanction, there will be further sanctions to 
which recourse may be had against either the objectivized decision taken by the or-
gan or the particular employee (civil servant) of this organ as well as the assets of the 
state in their entirety. (The annulment of the decision, the calling of the civil servant 
to account under labour or criminal law, the liability of the state for damages.) 
For the exercise of the subjective right or of rights at all the state-imposed sanc-
tion as behaviour does not tend absolutely and directly towards the beneficiary of the 
rights. There is not even a particular need for this, since for the beneficiary the right, 
and the state behaviour materializing as a consequence of it, are in itself the advan-
tages. The sanction may have an effect on the beneficiary in so far as he will perform 
the duties incorporated in the hypothesis in the interest of the advantage or protec-
tion constituted for him by the sanction. Obviously the performance of the duties in-
corporated in the hypothesis is desirable for the state. 
The sanction of the right may be either the obligation of abstention of the state 
or the enforcement of a definite behaviour to be displayed by third persons, or some 
other sort of activity of the state, e. g. the licencing of something, the extension of ser-
vices etc. The state's obligation of abstention brings forward the problem of how 
non-feasance can be considered behaviour. This problem will emerge in particular in 
connexion with the fundamental human and civic rights. If, however, we remember 
that the safeguard of these rights by state non-feasance (non-intervention) was es-
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tablished in the bourgeois revolutions against the despotism of absolutism, then it 
will become understandable why non-feasance should be considered a possible var-
iant of state behaviour.18 
The sanction of the modern, in particular of socialist civic rights, however, 
mostly presupposes the activity of the state (e.g. the right to work, to recreation, 
etc.). 
In the dialectic system of the legal norms the rights occupy a preferred position : 
logically the rights are the starting points of the interlocking rules of behaviour or of 
the network of sanctions as a whole. What rights positive law recognizes is a matter of 
the social and economic determinedness of the law. Similarly the degree of the 
dialectical interlocking of the sanctions and the guaranteed quality of the sanction 
originating from this are matter pointing beyond the sphere of the theory of norms, 
affecting the political system. The guaranteed quality of the sanctions is equal to the 
guaranteed quality of the rights. It is obvious that the guaranteed quality of some sort 
of a right and its equipment with a sanction depend on the concrete social class rela-
tions. Now I hope that some reasonable arguments were presented in this paper 
which prove that authorizing norms contain their sanction as well. In that case it will 
become obvious that even subjective rights cannot exist outside positive law, at most 
in connection with the human rights as social and ideological postulates. In our view 
all subjective and other rights would structurally fit into the legal system. At the same 
time on the level of any given norm the fact will be confirmed that rights cannot exist 
without duties (as obligations are situated in the hypothesis). In every social system 
for the possession of rights certain duties have to be met. The subjects in respect, and 
to the prejudice, of whom these duties exist, and also the ratio existing between the 
right and the corresponding duties, will vary by the social structure in a manner 
characteristic of this social structure. 
The shortcomings of the analysis of rights from the aspect of sanctions in pro-
fessional literature may among others be explained by the circumstance that in the 
forefront of legal interests there are in general the conflict situations, where the rela-
tions of the sanction and the behaviour conforming to the disposition is more obvi-
ous. On the other hand for authorizing type norms, as has already been mentioned, 
the sanction will react moderately only on the behaviour conforming to the disposi-
tion, for here the incentive is rather the direct interest of the subject. In the authoriz-
ing norm the sanction is attached to the behaviour socially considered normal. To this 
behaviour the sanction is attached in the form of recognition, confirmation or tolera-
tion. 
In addition to the conflict approach the recognition of the sanction of the au-
thorizing norm is hampered also by the circumstance that the legal regulation of the 
normal operation of the social and economic system has essentially become a scope 
of the law only from the beginning of the m arket society onwards. Earlier this domain 
was drawn into the providence of the law to a lesser degree only. 
Although in general it will be true that logically the system of norms is built 
upon the authorizing norms, the significance as a guarantee of which cannot be stres-
18
 F o r the issue s e e SZABÓ, I.: Az emberi jogok (The h u m a n rights). B u d a p e s t , 1968. In 
b o u r g e o i s literature: KELSEN, H.: Vom Wesen und Wert der Demokratie. 2. A u f l . 1939. 
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sed upon specially in this connexion, in certain cases it will nevertheless be difficult to 
discover the initial right. This is particularly valid for criminal law. The quasisubjec-
tive right starting-point of criminal law lies in the thesis that the state authority can-
not punish a person unless he presents an unlawful behaviour. This sanction, as rule 
of state's behaviour, is the starting-point of a whole sequence of procedural norms 
the ultimate result of whose materialization as a legal relation is acquittal or occa-
sionally damages. The violation of special prohibitions of criminal law entails the 
particular special sanctions of criminal law. The objection may be raised that the 
starting authorizing norm of criminal law incorporates no disposition whatever, it 
prescribed no behaviour whatever. This is merely a matter of formulation, for the 
thesis may be expressed also in the form that "the state cannot punish a person who 
displays a lawful behaviour". The command is lawful behaviour its sanction being 
state's non-involvment. It is more easy to see how civil law is based on authorizing 
norms expressing the fundamental institutions of civil law. 
In addition to equipping the authorizing norm with a sanction, legal regulation 
will embrace also the duty-aspect of the social relations presupposed by the right. 
This duty-aspect does not imply the duty of the authorized expressed in the 
hypothesis, but that of the other subject facing him in the social relation. This applies 
also to criminal law, where the authorized is in the beginning the injured private par-
ty, and, later, the state. Strictly speaking this is the point where the sphere of the tradi-
tional legal regulation of behaviour sets in. The norms which have as their purpose 
the enforcement of a definite behaviour of the person considered by the law the sub-
ject of duties, have received the designation of coercive (imperative) norms. Here the 
norm insists on the display of some sort of a behaviour on the part of the subject of 
duties, whereas sanctions are imposed on a behaviour departing from the one in-
sisted upon. Thus in the case of property everybody is bound to respect it and legal 
consequences (restitution, damages, liability under criminal law) will supervene 
against anybody failing to do so. 
On the side of the authorized in the authorizing norm the sanction will appear 
as a duty of the state organ, while the purpose of this sanction will be the performance 
or safeguard of this right. This sanction-fraught behaviour coincides, at least theoret-
ically, with the sanction on the subject of duties' side. E. g. a person possesses the sub-
jective right of state protection of his property (the sanction is in the norm-structure: 
viz. state protection). The sanction against a person violating this property is the pro-
tection of the property (e.g. the obligation to restore the chattel). The state's be-
haviour as the sanction of property-right is the sanction against the property-violat-
ing trespasser. It seems to me rather exaggerated to argue that the perfect dovetailing 
of the norm establishing a right and that of the corresponding duty can in each case be 
demonstrated in the sanction (in a sanction providing a reward there is no obligor-
side from the very outset), still the development of law, with its trend disclosed by 
Engels towards a contradiction-free legal system, includes among other also this.19 
19
 T h e letter of E n g e l s to Sçhmidt (27. Oktober 1890). In: MARX-ENGELS: Ausgewählte 
Schriften. B a n d II. Berl in, 1953. p. 464. 
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The demonstration of the sanction may cause difficulties also in connexion 
with other norms, so e.g. with organizational statutes and the rules of legal capacity. 
There are also opinions which do not even regard these as legal norms, although all 
three notional elements of the legal norm are demonstrable in the organizational sta-
tutes. At least in part of these statutes the state, through the agency of the law, calls to 
life a reality unimaginable without law and state. This does not, however, mean as if 
the new social relation had not been created by using the conventional legal form of 
expression. The sanction of the organizational statutes consists in that the person, 
failing to bring about the organization, are called to account, coercion is used against 
them, often the organization called to life in an irregular manner will be disbanded 
(e.g. the sanctions of voidness in company law), etc. Political reasons may account 
for the frequent absence of this rule of liability in constitution and administrative law. 
Incidentally it is characteristic of these branches of law that the sanction slips out of 
the domain of the law and finds its way into other spheres of society, in the first place 
into the sphere of politics. 
Naturally there is an essential difference between declarations in a legal form 
(in a source of law) and recommending rules. The recommending rules are rules of 
behaviour which owe their orienting character to the authority of the state in their 
background. In the majority of cases these rules are addressed to different organiza-
tions where their effect is even enhanced by the bureaucracy of the organization. It 
follows from the nature of bureaucracy that bureaucrats welcome every opportunity 
which frees them of the burdens of individual decision-making. Since the recom-
mending norm guarantees a quasi-routine behaviour for them and frees them of the 
burden of thinking, obviously it will have an effect within a wide sphere. 
Statements in the form of a declarative source of law, e.g. political pro-
nouncements, are of ten void of any prescription of behaviour. In this case the state-
ments will have an exclusively ideological function, which they may perform owing to 
their parasitic authority referred to earlier. In other cases - and this is essential 
mainly from the point of view of international law - the declaration is the behaviour 
in the sense of international law itself. 
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Nouvelles tentatives à la définition de la sanction 
par 
A . SAJÓ 
Dans la littérature de la théorie socialiste - en premier lieu soviétique - du droit la conception 
se lon laquelle la sanction n'est pas un é l ément nécessaire à la structure logique de la norme juridique, 
gagne récemment du terrain. En critiquant cette conception l'étude souligne que la sanction peut être non 
seulement une contrainte, mais p. ex. une object ivat ion de la rémunération aussi, c 'est-à-dire au cas de 
certains droits subjectifs, m ê m e pour des raisons historiques, une objectivation de la non-intervention de 
l'Etat. L'étude examine le sujet, l'objet et le caractère téléologique de la conduite dans laquelle la sanction 
se réalise ainsi que les rapports existant entre la réalisation de la norme juridique et la sanction. La sanc-
tion c o m m e objectivation agit comme une catégorie individuelle abstraite dans les rapports juridiques, où 
elle ne se réalise pas, parce que la conduite sanctionnelle ne sera pas réalisée par un organe de l'Etat ou par 
un autre organe (personne) ayant prestige de légitimité. La sanction devient concrète seu lement au cas où 
un organe légitime l'applique. 
Новые эксперименты ради определения санкции 
А . Ш А Й О 
В с о ц и а л и с т и ч е с к о й — в п е р в у ю о ч е р е д ь в с о в е т с к о й — л и т е р а т у р е т е о р и и 
п р а в а в п о с л е д н е е в р е м я п о л у ч а е т п р о с т о р в о з з р е н и е , с о г л а с н о к о т о р о м у с а н к ц и я 
— э т о н е о б х о д и м ы й э л е м е н т л о г и ч е с к о й с т р у к т у р ы п р а в о в о й н о р м ы . В с т а т ь е — 
п о д в е р г н у в к р и т и к е э т о в о з з р е н и е — п о д ч е р к и в а е т с я , ч т о в к а ч е с т в е с а н к ц и и 
м о ж е т ф и г у р и р о в а т ь н е т о л ь к о п р и н у ж д е н и е , а т а к ж е о б ъ е к т и в и з а ц и я , н а п р и м е р , 
в о з н а г р а ж д е н и я , и л и в с л у ч а е н е к о т о р ы х с у б ъ е к т и в н ы х п р а в и з - з а и с т о р и ч е с к и х 
п р и ч и н о б ъ е к т и в и з а ц и я г о с у д а р с т в е н н о г о б е з д е й с т в и я . В с т а т ь е а в т о р и с с л е д у е т 
с у б ъ е к т , п р е д м е т , т е л е о л о г и ч е с к и й х а р а к т е р с а н к ц и й н о г о п о в е д е н и я , и с в я з и м е ж д у 
п р а в о в о й н о р м о й и о с у щ е с т в л е н и е м с а н к ц и и . С а н к ц и я , к а к о б ъ е к т и в и з а ц и я , д е й -
с т в у е т в к а ч е с т в е о т в л е ч е н н о г о е д и н и ч н о г о в т а к и х п р а в о о т н о ш е н и я х , в к о т о р ы х 
о н а н е р е а л и з и р у е т с я , т о е с т ь и в с л у ч а е , к о г д а г о с у д а р с т в е н н ы й и л и в ы с т у п а ю -
щ и й с п р е с т и ж о м з а к о н н о с т и д р у г о й о р г а н ( д р у г о е л и ц о ) н е о с у щ е с т в и т с а н к ц и й -
н о г о п о в е д е н и я . 
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Computation Methods of 
Criminal Prognoses 
by 
, M r s . K . KOVACSICS 
Assistant lecturer 
«Eötvös Loránd» University. Budapest 
The paper is an effort to create a reliable basis for criminal prognostics by criminality tables 
very similar to o n e of the most valuable contributions of demography: mortality tables. 
In order to determine the criminality probabilities a network of criminality has been con-
structed by analogy with the demographical network constructed by Lexis. Criminality prob-
abilities were computed from criminality data available for the year 1964 concerning the delin-
quents by age and type of crime. In the second phase of the investigations rectification of the e m -
pirical criminality probabilities were to be carried out viz. by regression analysis on the basis of 
four hypotheses and in four versions accordingly. 
The results were controlled by different calculations of errors. The fourth hypothesis 
proved to fit best, due to the results of estimating relative standard errors, f o l l owed by the second 
one, - at least in the case of most crimes. After regression analysis and estimation of error criminal-
ity tables properly so called were constructed. 
The criminality tables are suitable for criminality prognosis as the expec ted number of de-
linquents belonging to the individual age groups are computable within certain error-limits by the 
rectified criminality probabilities and with the help of the estimated populat ion data. 
The A u t h o r computed the prognosis for the years 1 9 6 5 , 1 9 6 6 , 1 9 6 7 , 1 9 7 0 and 1971 distri-
buted by years of age of the criminals and by crimes. Empirical data being available for these years, 
it proved possible to control the estimations. The errors found for the total number of the delin-
quents for the individual years are be tween 2 - 1 8 % , while the greater dispersion at prognosis esti-
mation prepared for particular crimes are explained by the modifications of legal rules. 
I 
The scientific analysis of social processes has always been one of the key-prob-
lems of management in socialist countries as the improvement of the planning cannot 
be imagined without analyzing social and economic phenomena on the basis of reli-
able data. In Hungary, during the recent one and a half decade - after overcoming 
dogmatic and sectarian views - teaching of new disciplines started with a special im-
petus, which disciplines serve management, planning and decision-making. Mean-
while great efforts have been done in establishing information systems aiding orien-
tation and forecasts. 
The same is true in the field of our theme relating to criminal investigation and 
prevention of crimes. Scientific research begun for aims delineated in the introduc-
tion promise significant and manysided results. This paper will deal only with results 
concerning criminological prognosis. 
Experts have recognised that in the fight against criminality beyond detecting 
crimes, imposing and enforcing punishment, prevention is a most important point. 
The same way as in medical sciences can be seen the role of prevention increasing be-
side curing activity, vaccination, screening tests are applied in more and more fields, 
• 
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researchers of criminology tried to study rather the problems of the prevention of 
criminality. This aim leads more and more studies concerning the activity, personnel 
and organizational problems of the staff acting against crimes, and on the other hand, 
to study the spatial distribution, the main points1 of criminality, to elaborate case-
studies and theories. The prevention of criminality raises the idea of its prognosing 
and forecast. 
A scientific conference held at the Hungarian Academy of Sciences, organized 
by the Institute for Political and Legal Sciences represents also this recognition; its ti-
tle was: Prognosis - Planning - Law.2 One of the main referais of the session dealt 
with the prognosis of criminality.3 
The importance of forecasting criminality can be seen both in the Soviet and 
other socialist and in the western scientific literature. "An indispensable precondi-
tion of the success of fight against criminality is the projection of criminality."4 The 
projection gains more and more importance for the authorities pursuing crime, first 
of all, in elaborating informations for the future, which will be used in planning and in 
management decision making. Prognostic informations can help in arranging a co-
ordination of the system of actions against crime, which will be able to satisfy not only 
present but also future interest and demands of the society.5 
The claim for computing prognoses rises simultaneously with the use of 
mathematical methods also in jurisprudence and with the spread of using computers. 
Among "metric" disciplines, like Biometrica, Demometry and others, Organometry 
and Jurimetrics made their appearance in the recent decade and perhaps in the near 
future Criminometry can be mentioned in their series. 
In juristic literature numerous references can be found concerning the impor-
tance of mathematical methods. In the opinion of Polish authors, the use of 
mathematical and statistical methods in jurisprudence establishes the possibility to 
forecast juristic processes scientifically.6 
An article entitled Juristic information-theory - the youngest discipline of 
jurisprudence - in the newspaper Neue Zürcher Zeitung lists five functions of 
mathematics in the field of law: 
1. Mathematics obliges to be exact. 
2. Mathematics give certainty. 
3. Mathematics serves simple presentation of reality. 
4. Mathematics obliges to be objective. 
5. Mathematics renders prognosis possible.7 
The spread of mathematical methods and computers necessarily points to the 
fulfilment of claims for projection. In the opinion of Soviet criminologists, the elab-
oration of statistical data by computers could help in solving several criminological 
problems, among others preparing prognoses for total delinquency or the dynamics 
of proper crime-categories on country-, republic-, or district level.8 
The scientific foundation of criminological prognosis postulates the utilization 
of quantitative methods, statistics, mathematical statistics, mathematics and 
cybernetics. Scientific criminological prognosis can be characterized by applying 
mathematical methods in recognizing and detecting law. Consequently it is possible 
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to control, to correct, sometimes to disprove or develop prognostic conclusions. 
Naturally the forecast can never be exact and intensive concerning crimes. Prognoses 
are always statements where the probability of being true can be expressed in percen-
tages.9 
II 
Before discussing the methodological problems of projecting, the "meaning" 
of "criminological prognosis" must be determined. This denomination is used in the 
literature in two senses, which can be characterized as "criminological" or "crimi-
nal-statistical". 
Prognosis in criminological sense means an "individual prediction" intending 
to indicate whether a person - who had committed already a crime, and had been 
found guilty — will commit an other crime, that is, will he become a recidivist or not. 
In Hungary it is J. Vigh who deals with such recidiving prognoses intensively.10 
Recidivity prognosis is methodologically developed on the basis of the so-cal-
led prediction tables, used at the first time by S. D. Warner,11 later by E. W. Burgess12 
and by the Gluecks.13 These tables are based on questionnaires of a sample of delin-
quents. The questionnaire included questions concerning their family and social cir-
cumstances, place and mode of the commission of the offense, their behaviour in the 
past and during penalty, intelligence, personality, psychological and psychiatric 
characteristics, etc. The answers are evaluated by points of an evaluation system. 
Points are summarized, than categories are determined, and from the categories 
prognosis tables are constructed. The categories of the tables show the probabilities 
of recidivism. (N.B. the word "probability" here is used according its common sense 
meaning rather than in mathematical one, as it does not refer to random mass-
phenomena, but to individual cases.) 
Evaluating the recidivism predictions J. Vigh expounds that "considering hu-
man behaviour as belonging to, included in the system of universal causality, being 
determined by objective circumstances through the mind, then prognosing of human 
behaviour has a reason for the existence and the prognosis is the function of the rec-
ognition of the regularities. The basis of the prognosis is the recognition that human 
behaviour is ruled by regularities, that means, persons of similar psychical charac-
teristics and attitude will react similar affects similarly under similar conditions."14 
Principles similar to the basic idea of the recidivism-prediction are applied in 
our prevailing Penal Code as well as in our juristic praxis. 
The judge is trusted to consider the juristic determination, but only within the 
frame of further limiting measures. This consideration of the judge is based on prac-
tical life experiments as well as on an insight into human nature, which can be de-
veloped and supported by statistical and behavioural regularities, nevertheless, re-
mains within the scope of hypotheses and cannot claim for certainty. Therefore 
measures can be corrected if the probability judgement, the hypothesis proves to be 
mistaken, e.g. termination of the suspension of penalty or of releasement of proba-
tion becomes necessary, etc. By the help of the results of the criminological investiga-
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tions the probability of the hypotheses and the profoundness of the intuitive applica-
tion of the experiences can be increased pronounces Vermes.15 
The other explanation of the criminological prognosis the criminal-statistical 
one, refers to criminality as a mass-phenomenon, its aim being to project the future 
tendency and dynamics of criminality, as well as to forecast its structure with its ex-
pected variations. 
"Prognosing has more real and much broader preconditions on the field of 
mass-phenomena than for individual phenomena. Namely, on the basis of the varia-
tions measurable demographic, economic and social factors it is possible to draw ef-
fective conclusions exploitable for future penal policy."16 
In the following this criminal-statistical meaning of "prognosis" will be dealt 
with, especially the methods, preconditions and the results of the investigations. 
Prognoses concerning criminality as a mass-phenomenon can be classified in 
three main groups on the basis of the statistical basic multitudes used in the calcula-
tions. 
1. Those methods can be regarded as the most simple which start from the 
data of criminality alone, extrapolation time-series of criminality, supposing that the 
general tendency of the time-series continues in the future. In other cases extrapola-
tions can be applied for percentages supposing the structure of the criminality to re-
main stable. 
Finally, scientific claims can be best met by extrapolation by calculating trends. 
The principle of this method is to construct a function which can be best fitted to the 
known data of a time-series for the past. The squares of the differences between the 
values of the trend function and the empirical values are the possibly smallest. When 
using these mathematical methods, in each actual investigation, legal rules and their 
changes must be taken into consideration, because by neglecting them the most exact 
mathematical methods will fail. 
2. To the second group belong all methods utilizing besides data on delin-
quency also data concerning population. It is evident that criminality is the function 
of the structure of the population — of its distribution by age, marital status, occupa-
tion, educational level, urban-rural grouping and of numerous other characteristics. 
Consequently, a criminological prognosis of scientific value can hardly be imagined 
without population projection. 
The most exact method of the criminological prognosis based on demographic 
data and methods can be regarded the prognoses calculated by the rectification of 
criminality rates, resp. their probabilities, which give parameters by age for criminal-
ity projection on the basis of criminality tables very similar to the mortality-tables, 
fertility- and nuptiality tables used in demography. Continuous computation can be 
done by age-shifting as done by Norwegian, Danish and Finnish authors - gpd by 
component method, where computation does not start from the total population but 
f rom sex- and age-groups - as components - of it. 
Principles of criminality tables, methods for projection based on the former, 
and the results of Hungarian investigations on criminological prognosis will be dis-
cussed later in details. 
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3. To the third group belong all methods which are constructed on the basis of 
data - besides criminal and demographic ones - regarding statistical data on all 
phenomena having any causal relation to criminality. So, economical projections, 
data on urban planning, communication, location of industrial investments, migra-
tion and commuting, expected development of tourism, alcoholism, health and cul-
tural situation, etc. can be used in preparing criminological prognoses. Causal rela-
tionships among the phenomena of economic and social life can be estimated also by 
the method of correlation computation. The character and measure of the interrela-
tions of economic, social and criminality phenomena can be determined by regres-
sion analysis. Factor analysis may help in measuring the joint effect of great many di-
rectly even unmeasurable social phenomena on the criminality. Factor analysis may 
be used especially in such cases, where complicated correlations among the 
phenomena should be described in a simple and clear form, so that certain observed 
characteristics (variables) must be replaced by fewer basic categories. The great ad-
vantage of factor analysis lies in the fact that with its help such changes can be esti-
mated, which originally cannot be measured directly, further it enables to determine 
the contribution of the variables to economic development, and later, on this basis, 
the determinant roles in the general criminological contribution can be identified.17 
Correlation computation and regression analysis as well as factor analysis ena-
ble to detect the factors determining criminality and their results enable to project 
criminality on a complex way taking into consideration all of the contributing factors. 
In Hungary, two significant researches have been in progress by this complex 
method based on the investigation of these numerous factors. 
One of these researches can be linked to the name of A. Szabó. He applied the 
method of factor analysis - for the first time in Hungary - in estimating the relations 
between criminality and socio-economic development.18 
The hypothesis of the study is that in a certain phase of the industrialization the 
criminality of industrialized regions is generally higher than that of those regions 
which had not been exposed directly or indirectly to the effects of industrialization 
which change the way of living, furthermore, that urbanization and high concentra-
tion of the population results also in a higher degree of criminality. 
The other research founded on the complexity of the causes of criminality is a 
work by P. Déri.19 Déri starts from the 1965-1971 data of criminality. He continues 
the time-series with the data of these seven years, furthermore he uses all those 
long-range projects and prognoses which are known as determining factors in crimi-
nality, taking into consideration both its increasing and decreasing factors. 
Ill 
In this section I would like to present my own researches in their details;20 
within this: frames constructing of criminality tables - as the basis of prognostic esti-
mations - as well as their use in prognosing will be discussed. 
In order to construct the tables of criminality data were available for the year 
1964 concerning the delinquents by age and by type of the crimes. 
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calendar years 
Fig. 1. The network of criminality 
As the frequency of the individual types of crime shows significant dispersion, 
some of the crimes occur rather seldom, it would be unreasonable therefore to draw 
general conclusions concerning them, therefore tables of criminality have not been 
constructed separately for each type of crime, only for those, the frequency of which 
amounted to 1000 or more. Prognoses have been calculated for the same crimes. 
Besides these also the tables of criminality for major crime groups of the Penal 
Code as well as those for all crimes committed have been constructed. 
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Data by age, sorry, have not been available in full details: from 14—25 there 
were data by years, between 26 and 60 by 5-year age-groups, and for those above 60 
years age distribution was unavailable. This has caused many difficulties later. 
Definition of criminality probabilities 
In the first phase of the research work the empirical criminality probabilities by 
age were to be calculated, that is, a figure for each year of age X expressing the prob-
ability that a person, aged X, - who has not committed any crime ever before - will 
commit a crime before his birthday of age X + l . 
In order to determine the criminality probabilities a network of criminality has 
been constructed by analogy with the demographical network constructed by Lexis. 
The criminality network is actually a nomogram type set of lines, where on one axis 
the chronological years (t) are plotted and on the perpendicular axis, X the years of 
age can be found. (Figure 1.) 
The parallel lines normal to axis t give the points representing those born in the 
same year, in other words, they design the points of a birth cohort. 
The parallel lines normal to axis X show the points of the same aged criminals. 
Finally the parallel lines drawn diagonally to the square network through the 
netpoints limit the points of the perpetratrors committing their crime in the same 
calendar year. 
Consequently, the A B C D • designs the criminals of the same age, born in the 
same year. The ABDE • shows the same aged criminals who committed their crime 
in the same year. Finally, the AEFD • presents the sum of the perpetrators born in 
the same year, having committed crime in the same year, being, nevertheless, not 
necessarily of the same age. 
In computing criminality probabilities it is to start from the data of the quad-
rangles, relating these data to the number of the adequate groups of the population. 
However, as in the above consideration the combination of three criterions figured, 
the data of population should be related with the above in a combination of years and 
ages. 
In order to calculate such combinative rates in the procedure of constructing 
life tables several methods are known both in the home and in foreign praxis, such are 





which will not be discussed here. In constructing the Hungarian life tables the 
method of Böckh was used earlier, since 195 7 mainly the Becker-Zeuner method has 
been applied. 
Although it would be reasonable to use these methods also in the construction 
of criminality tables, this is limited by the fact that data of the delinquents are availa-
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Fig. 2. The modell of Becker-Zeuner 
ble only by age (or age-groups) and not in a combinative distribution by age and 
calendar years. 
The data of the delinquents should be elaborated also by birth cohorts in order 
to be able to use the method of Becker-Zeuner, namely, for each cohort the criminal-
ity probabilities of each X age should be calculated on the basis of the crimes commit-
ted during two calendar years. (Figure 2.) 
The ABCD • symbolizes those delinquents of the same X age who were born 
in the same t-X year (one cohort). Out of them those belonging to the ABD triangle 
in year t aged X, those in the BCD triangle in the year t+1 aged X committed their 
crimes. For the former their birthday of year t precedes the day of commission, while 
for the latter the day of commission precedes their birthday of the year t+1. 
In order to use the method of Böckh the distribution of the delinquents by 
cohorts should be necessary, namely, for each t calendar year the criminality proba-
bility of those aged X could be calculated out of the delinquents of two birth cohorts. 
(Figure 3.) 
The A B D E • symbolizes those delinquents of the same X age who committed 
a crime in the t calendar year. 
Out of them those belonging to the ABD triangle belong to the birth cohort 
t-X, those in the ADE triangle belong to the cohort t-X-1. The birthday of the former 
in year t precedes the day of the commission, while the birthday of the latter in year t 
is preceded by the day of the commission. 
As data were not available in the required distribution, on the course of cal-
culating the criminality probabilities the following method was used: 




Fig. 3. T h e modell of B ö c k h 
Criminality rates were calculated for the individual ages (disregarding the 
usual 10s-times factor). Further a transformation took place which is based on a rela-
tion between the criminality rate and the probability of the criminality. 
Rectification methods 
In the second phase of the investigations rectification of the empirical criminal-
ity probabilities were to be carried out. If it may be mentioned, in our country, until 
the middle of this century only unrectified tables were constructed even in case of the 
life tables having a long history and scientific experience, what can be explained 
firstly with the difficulties in computation techniques. However, the formation of the 
unrectified tables is influenced by a lot of random events, therefore only rectified ta-
bles are suitable for prognostic purposes. Theoretically any method of regression 
analysis can be used for rectification, however, the graphic and group's average 
method may come into account in a first approach, real scientific requirements can be 
fulfilled only by the analytic method. Besides this one can use also the interpolation 
method of Newton resp. Lagrange, but as the polynom fitted by them fits all the 
points given, it cannot be used as an absolute method, but if so, only for such shorter 
intervals, where it is not advisable to rectificate the peaks by regression analysis, be-
cause they are not caused by a random event, on the contrary, they are the specific 
characteristics of that proper period. In the course of the regression analysis it must 




be firstly decided which type of function is the most convenient to rectify the empiri-
cal probabilities given. 
On the one hand, the many-sided investigation, the graphic representation and 
studying the different means and indices of dispersion of the criminality probabilities 
led to the recognition of the characteristics of the type of regression function 
searched for. On the other hand, investigating the mostly different functions, and the 
pattern, increase, decrease, extreme values, convexity, concavity as well as inflexions 
of their many-shaped transformed functions led to the functions which may be con-
venient for the rectification of the curves of the phenomena studied. 
There are cases for the use of any type of functions presented below in details. 
That is why calculations have been performed on the basis of all the four hypotheses, 
more precisely, both regression analysis and constructing criminality tables have 
been carried out. We have therefore, a possibility to choose the most convenient ta-
ble for practice. 
Hypothesis 1. 
The regression function is the type of 
In Y = a + b lnX + с (lnX)2 
The authority of this hypothesis is reinforced by the fact that empirical crimi-
nality probabilities by age are represented on a double logarithmic scale and show 
that the result points are situated with a good approximation on a curve of a parabola 
of even degree. 
As one can see f rom the function of implicit form that the logarithm of the de-
pendent variable is the square function of the logarithm of the independent variable, 
we find by substitutions 
i = lnX 
T1 = In Y 
we get the function in form 
Tl = a + b í ; + c £ 2 
Normal equations for determining the parameters can be calculated on the basis of 
the theory of least squares. 
The computation of the parameters of the regression function has been done 
by using a Razdan-3 type at the computer centre of the University. 
Having the parameters of the regression function, the substitutive values of the 
function can be calculated for any values of X, they will give the theoretical (rectifi-
cated) criminality probabilities. Substitution has been made for the values of X be-
tween 14 and 75. 
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Hypothesis 2. 
The regression function - is type of 
In Y= a + blnX = с(InX)2 + d(InX)3 + e(lnX)A 
This hypothesis was based on the observation that the distribution of the em-
pirical probabilities has two maxima and a minimum between them, namely, be-
tween ages 20 and 25, while the curve of the logarithms of the variables fits to a 
parabola of even power. It could be supposed that a parabola of higher power would 
fit better to the two maxima and one minimum between them than to one of a second 
power. 
As it can be seen from the function given in an implicit form the logarithm of 
the dependent variable is the fourth degree function of the logarithm of the indepen-
dent variable, so 
<f= InX 
r) = InY 
after substitution the function can be written as follows: 
r, = a + b{+c{2 + d? + e? 
Normal equations of determining their parameters were computed on the basis of the 
principle of least squares. 
Hypothesis 3. 
The regression function is defined in disjunct intervals, namely criminality in-
creases rapidly till the age 19, and after 25 years of age it decreases greatly, so the re-
gression function is an exponential function: 
Y=e"X*" if X<19 and X>25 
The interval (19, 25) is a critical part in regression estimation; it is a debatable 
point whether the fluctuations seeming to be random are really so or perhaps they 
may be the necessary consequences of some basic characteristics of delinquency, 
possibly even that of legal regulation. Just that is why it seemed to be reasonable to 
find here such an interpolational polynom which fits all empirical points in the (19, 
25) interval. As the curve of rectification curve must be composed of three parts, it 
was to be required, on the one hand, that curves meeting at limit points should be of 
the same value, namely that ordinates at points X = 19 and X = 25 must be the same, 
on the other hand, it was to the purpose to stipulate that these common points of the 
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curve must not be breaks on the curve, but the fitting should be "smooth", that 
means, that in the two points not only the values of the functions, but also the dif-
ferential quotients of the functions must be equal. This requirement can be fulfilled 
by the Hermite interpolation polynom; the seven function values, and the two values 
of the derivated function (of the differential quotient) determine an interpolation 
polynom of the eights power: 
Y= I a X if 19 <X 525 
,7o '
 1 
Its parameters were calculated by computer method. 
After calculating interpolation and regression functions the substituted values 
gave the third variation of the theoretical criminality probabilities. 
Hypothesis 4. 
At the combination of hypotheses 2 and 3 a rectificating function was got - also 
a function defined in a different way on three disjunct intervals. 
Under age 19 and above 25: 
In Y = a + b lnX + с (lnX)2 + d (lnX)3 + e (lnX)4 
if X < 19 and X > 2 5 
in the interval (19, 25) interpolation has been performed with Hermite polynom 
Г= I a X if \9<X>25 
1.0 ' ' 
the function values and their dériva tes are equal in points X = 19 and X = 25. 
Figure 4—8 presents the age-specific criminality probabilities of the indivi-
dual crimes, their rectification being calculated on the basis of the four hypotheses 
discussed. 
Calculation of errors 
Evaluation of regression estimates 
After calculating the parameters of regression functions calculation of errors — 
due to regression estimation - was done by different methods. Being the results of 
calculations of errors rather similar, only calculations of standard error will be pre-
sented here. 
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The standard errors are the folllowing: 
with a parabola of second power 0,001748 (Hypothesis 1) 
with a parabola of fourth power 0,001340 (Hypothesis 2) 
with an exponential function and 
Hermite polynom 0,001962 (Hypothesis 3) 
with a parabola of fourth power 
and Hermite polynom 0,000820 (Hypothesis 4) 
When regarding any crimes separately the standard errors show a value smaller 
by one or two orders of magnitude than this which is related to the fact that the mag-
nitude of the standard error is influenced not only by the differences but also by the 
weights, that is, the frequencies of the crimes. Errors can be compared easier cal-
culating a relative standard error by deviding the absolute figure of the standard er-
rors by a mean value, e. g. by the net criminality rate, so we get the value of the stan-
dard error in the percentage of the mean. 
Relative standard errors by types of hypothesis are: 
Hypothesis 1 19,0% 
Hypothesis 2 14,6% 
Hypothesis 3 21 ,3% 
Hypothesis 4 8 ,9% 
The fourth hypothesis proved to fit best, due to the results of estimating rela-
tive standard errors, followed by the second one - at least in case of curves of total 
criminality. In case of some selected types of crime other hypotheses proved to be 
best. 
Absolute and relative standard errors of the rectificated curves of crimes and 
main crime groups are presented in table 1. 
Criminality tables 
After regression analysis and estimation of error criminality table itself could 
be constructed. The tables constructed in four versions for 24 types of crime (for 15 
special types of crime, for 8 main groups of crime and for the total) contain the fol-
lowing columns: 
X - age (14-75 years) 
qx - Theoretical probability of criminality, the values which came from the sub-
stitutions of the regression function 
px — probability of crimelessness, which is the complementer probability of the 
criminality probability: 
Px = 1-Чх 
lx - criminality order, calculated by the following method: 100000 individuals 
aged 14, all f rom the same birth cohort were taken as basis; this figure mul-
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tiplied by the criminality rate of the 14 years old persons yields the 
hypothetical number of the 14 years old charged delinquents; this figure de-
ducted from 100000 gives 11S. The remainder multiplied by the criminality 
probability of the 15 years old yields the hypothetical number of the 15 
years old delinquents what deducted from 115 gives 116, etc. 
/, = Ю5 Л ( 1 - ç ) (14<Á<75) • 
1.14 I 
dx - hypothetical number of the criminals of a given age. Its calculation was seen 
above, that is 
x-l 
dx = 105 qx 71 (1- q ) (14<X<75) 
* * / - 14 I 
From these the relation between dx and lx is obvious: 
dx = l x ~ l x + \ 
On the other hand, from the definition of criminality probability follows that 
dx lx~ lx+i , IX+ I , 
q = — = = I - = 1 - p x 







Px = ~ 
lx+l 
Lx - the hypothetical number of population having a clean police record, being 
of the same age and living in the same time. If we suppose that those people 
of age X showing a clean record would commit a crime before arriving their 
age of X +1, and the date of their commission would follow a uniform dis-
tribution through the year, the number of population aged X having a clean 
record would be represented by the arithmetical mean of /x an /x4l, that is 
Lx = \(lx + lx•,) (14<Á<75) 
So, the values of L^ represent the age groups of a hypothetical population 
having a clean record. 
Tx - the expected number of years to be lived with a clean record. As the 
number of those having a clean record, and aged X is Lx, that of aged X + 1 
is Lx+1, etc. The expected total number of years to be lived with a clean re-
cord will be the sum of these values: 
Tx— Lx+ Lx+i + Lx+2 + ... + Lu 
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The absolute and relative standard error of the various regression functions 
The standard error The relative standard error 
Crime of the hypotheses 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 
Against state, peace and humanity 0 ,000012 0 ,000008 0 ,000014 0 ,000008 38,7 25,8 45,2 25,8 
Against state administration and 
administration of justice 0 ,000116 0 ,000063 0 ,000093 0 ,000047 25,4 13,8 20,4 10,3 
Against public security and 
public order 0 ,000377 0 ,000265 0 ,000365 0 ,000150 32,3 22,7 31,3 12,9 
Driving in a drunken state 
• e H ( § 1 9 4 ) 0 0 ,000176 0,000111 0 ,000186 0,000081 37,4 23,5 39,4 17,2 
#
 Ruffianism (§ 219) 0 ,000203 0 ,000105 0 ,000169 0 ,000063 71,5 36,9 59,5 28,1 
Against national economy 0 ,000042 0 ,000049 0 ,000110 0 ,000048 15,4 17,9 40,2 17,6 
Against a person 0 ,000485 0 ,000354 0 ,000398 0 ,000192 23,3 17,0 19,1 9,2 
Assault and battery (§ 257) 0 ,000092 0 ,000080 0,000091 0,000063, 76,1 63,0 71,6 49,6 
•§ Aggravated assault (§ 257) 0 ,000187 0 ,000090 0 ,000116 0,000065 35,3 16,9 21,8 12,3 
° Violation of domestic privacy (§ 263) 0 ,000054 0 ,000031 0 ,000036 0 ,000024 28,6 16,4 19,0 12,7 
Against family, youth and sex moral 0 ,000105 0 ,000085 0 ,000250 0 ,000078 18,2 14,7 43,3 13,5 
of 
which Neglect of maintenance (§ 275) 0 ,000059 0 ,000050 0 ,000218 0 ,000066 19,7 16,7 72,6 22,0 
Against social property 0 ,000506 0 ,000392 0 ,000703 0 ,000278 17,3 13,4 24,0 9,5 
Theft under a value of 1000 Ft 
(§§ 2 9 1 - 2 9 5 ) 0 ,000077 0 ,000079 0 ,000100 0 ,000065 16,4 16,8 21,3 13,8 
Theft over a value of 1000 Ft 
(§§ 2 9 1 - 2 9 5 ) 0 ,000083 0 ,000074 0 ,000113 0 ,000054 19,0 16,9 25,8 12,4 
аз 
о 
Peculation under a value of 





Peculation over a value of 
1000 Ft (§§ 2 9 2 - 2 9 5 ) 0 ,000095 0 ,000051 0 ,000138 0 ,000053 28,9 15,5 41,9 16,1 
Fraud (§§ 2 9 3 - 2 9 5 ) 0 ,000049 0 ,000028 0 ,000066 0 ,000022 25,2 14,4 34,0 11,3 
Negligent management of social 
property (§ 298) 0 ,000046 0 ,000028 0 ,000065 0 ,000019 29,3 17,8 41 ,4 12,1 
Wilful damage (§ 302) 0 ,000065 0 ,000061 0 ,000053 0 ,000040 26,4 23,8 20,7 15,6 
Against personal property 0 ,000484 0 ,000348 0 ,000471 0 ,000243 28,8 20,7 37,6 14,5 
• С Theft (§§ 291, 296) 0 ,000242 0 ,000140 0 ,000230 0 ,000080 30,7 17,8 29,2 10,2 
О J = 
S Burglary (§§ 291, 296) 0 ,000079 0 ,000044 0 ,000075 0 ,000043 42,2 23,5 40,1 23,0 
Total 0 ,001748 0 ,001340 0 ,001962 0 ,000820 19,0 14,6 21,3 8,9 
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or briefly:
 75 
Tx = lLx (14 <X<75) 
The calculation of this value is necessary to the calculation of the life expec-
tancy having a clean record. 
t x - expected average duration of crimeless life in individual age group. 
This index shows whether persons who lived crimeless X years how many 
more years will live having clean record, supposed the probability of 
crimelessness to be stable in the individual ages. 
As Tx explained formerly means the number of years to be lived with clean 
record by those aged X, if this value will be divided by the number of per-
sons lived X years having a clean record, lx, we can get the expectation of 
average crimeless life span of persons X years old: 
rx = — (14 < A"< 75) 
In table 2. is presented the criminality table of all crimes, constructed by 
hypothesis 4. 
Table 2 
Criminality table of the year 1964. 
(Constructed after the hypothesis 4.) 
Populat ion E x p e c t e d 
Probability Probability Hypothetical l iving in the average duration 
of of Criminality number of same t ime with of cr imeless 
A g e criminality crimelessness order delinquents a c lean record life span 
X q x p x lx d x L x т х 
14 0 , 0 0 2 4 8 5 0 , 9 9 7 5 1 5 100000 ,00 248 ,48 9 9 8 7 5 , 7 6 4 4 , 1 4 7 
15 0 , 0 0 5 3 1 0 0 , 9 9 4 6 9 0 99751 ,52 529,71 9 9 4 8 6 , 6 7 4 3 , 2 5 6 
16 0 , 0 0 8 9 5 2 0 , 9 9 1 0 4 8 99221 ,81 888,21 9 8 7 7 7 , 7 1 4 2 , 4 8 4 
17 0 , 0 1 2 7 3 5 0 , 9 8 7 2 6 5 98333 ,60 1252,27 9 7 7 0 7 , 4 7 4 1 , 8 6 3 
18 0 , 0 1 6 0 4 2 0 , 9 8 3 9 5 8 97081 ,33 1557 ,42 9 6 3 0 2 , 6 2 4 1 , 3 9 7 
19 0 , 0 1 8 5 2 5 0 , 9 8 1 4 7 5 95523,91 1769,54 9 4 6 3 9 , 1 4 4 1 , 0 6 4 
2 0 0 , 0 1 9 1 8 7 0 , 9 8 0 8 1 3 93754 ,38 1798,83 9 2 8 5 4 , 9 6 4 0 , 8 2 9 
2 1 0 , 0 1 3 0 2 2 0 , 9 8 6 9 7 8 91955 ,54 1197 ,46 9 1 3 5 6 , 8 1 4 0 , 6 1 8 
2 2 0 , 0 1 2 0 1 3 0 , 9 8 7 9 8 7 90758 ,08 1090,27 9 0 2 1 2 , 9 4 4 0 , 1 4 8 
2 3 0 , 0 1 7 4 2 6 0 , 9 8 2 5 7 4 89667 ,81 1562,55 8 8 8 8 6 , 5 3 3 9 , 6 3 0 
2 4 0 , 0 1 7 9 8 9 0 , 9 8 2 0 1 1 88105 ,26 1584 ,97 8 7 3 1 2 , 7 8 3 9 , 3 2 4 
2 5 0 , 0 1 9 5 1 8 0 , 9 8 0 4 8 2 86520 ,30 1688,70 8 5 6 7 5 , 9 4 3 9 , 0 3 5 
2 6 0 , 0 1 8 7 4 3 0 , 9 8 1 2 5 7 84831 ,59 1590 ,04 8 4 0 3 6 , 5 8 3 8 , 8 0 2 
2 7 0 , 0 1 7 9 5 5 0 , 9 8 2 0 4 5 83241 ,56 1494,64 8 2 4 9 4 , 2 4 3 8 , 5 3 4 
2 8 0 , 0 1 7 1 8 8 0 , 9 8 2 8 1 2 81746 ,92 1405 ,08 8 1 0 4 4 , 3 8 3 8 , 2 2 9 
2 9 0 , 0 1 6 4 6 0 0 , 8 9 3 5 4 0 80341 ,84 1322 ,46 7 9 6 8 0 , 6 0 3 7 , 8 8 9 
3 0 0 , 0 1 5 7 8 1 0 , 9 8 4 2 1 9 79019 ,37 1246 ,99 7 8 3 9 5 , 8 8 3 7 , 5 1 5 
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Table 2 (cont) 
Population Expected 
Probability Probability Hypothetical living in the average duration 
of o f Criminality number of same time with of crimeless 
criminality crimelessness order delinquents a clean record life span 
Чх P» 'x d x Lx Tx 
Age 
X 
31 0 , 0 1 5 1 5 1 0 , 9 8 4 8 4 9 7 7 7 7 2 , 3 8 1178 ,33 7 7 1 8 3 , 2 2 3 7 , 1 0 8 
32 0 , 0 1 4 5 6 9 0 , 9 8 5 4 3 1 7 6 5 9 4 , 0 6 1115 ,87 76036 ,12 36 ,671 
33 0 , 0 1 4 0 2 9 0 , 9 8 5 9 7 1 7 5 4 7 8 , 1 9 1058 ,88 74948 ,75 3 6 , 2 0 6 
34 0 , 0 1 3 5 2 6 0 , 9 8 6 4 7 4 7 4 4 1 9 , 3 1 1006 ,59 73916 ,01 3 5 , 7 1 4 
35 0 , 0 1 3 0 5 3 0 , 9 8 6 9 4 7 7 3 4 1 2 , 7 2 9 5 8 , 2 6 72933 ,58 3 5 , 1 9 7 
36 0 , 0 1 2 6 0 4 0 , 9 8 7 3 9 6 7 2 4 5 4 , 4 5 9 1 3 , 2 0 71997 ,85 3 4 , 6 5 6 
37 0 , 0 1 2 1 7 2 0 , 9 8 7 8 2 8 7 1 5 4 1 , 2 5 870 ,78 7 1 1 0 5 , 8 6 3 4 , 0 9 2 
38 0 , 0 1 1 7 5 1 0 , 9 8 8 2 4 9 7 0 6 7 0 , 4 7 830 ,45 70255 ,25 3 3 , 5 0 6 
39 0 , 0 1 1 3 3 6 0 , 9 8 8 6 6 4 6 9 8 4 0 , 0 3 791 ,74 6 9 4 4 4 , 1 6 3 2 , 8 9 8 
4 0 0 , 0 1 0 9 2 4 0 , 9 8 9 0 7 6 6 9 0 4 8 , 2 9 754 ,26 6 8 6 7 1 , 1 6 3 2 , 2 7 0 
41 0 , 0 1 0 5 0 9 0 , 9 8 9 4 9 1 6 8 2 9 4 , 0 3 717 ,69 67935 ,19 3 1 , 6 2 0 
42 0 , 0 1 0 0 8 9 0 , 9 8 9 9 1 1 6 7 5 7 6 , 3 5 681 ,78 6 7 2 3 5 , 4 6 30 ,951 
43 0 , 0 0 9 6 6 2 0 , 9 9 0 3 3 8 6 6 8 9 4 , 5 7 646 ,34 6 6 5 7 1 , 4 0 30 ,261 
44 0 , 0 0 9 2 2 7 0 , 9 9 0 7 7 3 6 6 2 4 8 , 2 3 6 1 1 , 2 6 6 5 9 4 2 , 6 0 2 9 , 5 5 2 
45 0 , 0 0 8 7 8 3 0 , 9 9 1 2 1 7 6 5 6 3 6 , 9 7 5 7 6 , 4 6 65348 ,74 2 8 , 8 2 2 
46 0 , 0 0 8 3 3 0 0 , 9 9 1 6 7 0 6 5 0 6 0 , 5 1 541 ,94 6 4 7 8 9 , 5 4 2 8 , 0 7 3 
47 0 , 0 0 7 8 6 9 0 , 9 9 2 1 3 1 6 4 5 1 8 , 5 7 507 ,72 64264 ,71 2 7 , 3 0 5 
48 0 , 0 0 7 4 0 3 0 , 9 9 2 5 9 7 6 4 0 1 0 , 8 5 4 7 3 , 8 6 6 3 7 7 3 , 9 2 2 6 , 5 1 7 
49 0 , 0 0 6 9 3 2 0 , 9 9 3 0 6 8 6 3 5 3 6 , 9 9 4 4 0 , 4 6 6 3 3 1 6 , 7 6 25 ,711 
50 0 , 0 0 6 4 6 1 0 , 9 9 3 5 3 9 6 3 0 9 6 , 5 3 4 0 7 , 6 4 62892 ,71 2 4 , 8 8 7 
51 0 , 0 0 5 9 9 0 0 , 9 9 4 0 1 0 6 2 6 8 8 , 8 9 375 ,54 6 2 5 0 1 , 1 2 2 4 , 0 4 6 
52 0 , 0 0 5 5 2 5 0 , 9 9 4 4 7 5 6 2 3 1 3 , 3 5 344 ,29 6 2 1 4 1 , 2 0 2 3 , 1 8 8 
53 0 , 0 0 5 0 6 8 0 , 9 9 4 9 3 2 6 1 9 6 9 , 0 6 314 ,05 6 1 8 1 2 , 0 3 2 2 , 3 1 4 
54 0 , 0 0 4 6 2 2 0 , 9 9 5 3 7 8 6 1 6 5 5 , 0 1 2 8 4 , 9 6 6 1 5 1 2 , 5 2 2 1 , 4 2 5 
55 0 , 0 0 4 1 9 0 0 , 9 9 5 8 1 0 6 1 3 7 0 , 0 4 2 5 7 , 1 6 6 1 2 4 1 , 4 6 2 0 , 5 2 2 
56 0 , 0 0 3 7 7 6 0 , 9 9 6 2 2 4 6 1 1 1 2 , 8 8 230 ,77 6 0 9 9 7 , 5 0 19 ,606 
57 0 , 0 0 3 3 8 2 0 , 9 9 6 6 1 8 6 0 8 8 2 , 1 1 205 ,88 6 0 7 7 9 , 1 7 18 ,679 
58 0 , 0 0 3 0 0 9 0 , 9 9 6 9 9 1 6 0 6 7 6 , 2 4 182,58 6 0 5 8 4 , 9 4 17,741 
59 0 , 0 0 2 6 6 0 0 , 9 9 7 3 4 0 6 0 4 9 3 , 6 5 160 ,93 6 0 4 1 3 , 1 9 16 ,793 
60 0 , 0 0 2 3 3 6 0 , 9 9 7 6 6 4 6 0 3 3 2 , 7 2 140,96 6 0 2 6 2 , 2 4 15 ,836 
61 0 , 0 0 2 0 3 8 0 , 9 9 7 9 6 2 6 0 1 9 1 , 7 6 122 ,69 60130 ,42 14 ,872 
62 0 , 0 0 1 7 6 6 0 , 9 9 8 2 3 4 6 0 0 6 9 , 0 7 106,09 6 0 0 1 6 , 0 3 13,901 
63 0 , 0 0 1 5 2 0 0 , 9 9 8 4 8 0 5 9 9 6 2 , 9 8 91 ,13 59917 ,42 12 ,925 
64 0 , 0 0 1 2 9 9 0 , 9 9 8 7 0 1 5 9 8 7 1 , 8 5 77 ,76 5 9 8 3 2 , 9 7 11 ,944 
65 0 , 0 0 1 1 0 2 0 , 9 9 8 8 9 8 5 9 7 9 4 , 0 9 65 ,90 5 9 7 6 1 , 1 4 10 ,959 
66 0 , 0 0 0 9 2 9 0 , 9 9 9 0 7 1 5 9 7 2 8 , 1 9 55 ,47 5 9 7 0 0 , 4 6 9 , 9 7 0 
67 0 , 0 0 0 7 7 7 0 , 9 9 9 2 2 3 5 9 6 7 2 , 7 2 46 ,37 5 9 6 4 9 , 5 4 8 , 9 7 9 
68 0 , 0 0 0 6 4 5 0 , 9 9 9 3 5 5 5 9 6 2 6 , 3 6 38 ,49 59607 ,11 7 , 9 8 6 
69 0 , 0 0 0 5 3 2 0 , 9 9 9 4 6 8 5 9 5 8 7 , 8 7 31 ,72 59572 ,01 6 ,991 
70 0 , 0 0 0 4 3 6 0 , 9 9 9 5 6 4 5 9 5 5 6 , 1 5 25 ,96 59543 ,17 5 , 9 9 4 
71 0 , 0 0 0 3 5 4 0 , 9 9 9 6 4 6 5 9 5 3 0 , 1 9 21 ,10 59519 ,64 4 . 9 9 6 
72 0 , 0 0 0 2 8 6 0 , 9 9 9 7 1 4 5 9 5 0 9 , 0 9 17,02 5 9 5 0 0 , 5 8 3 , 9 9 8 
73 0 , 0 0 0 2 2 9 0 , 9 9 9 7 7 1 5 9 4 9 2 , 0 7 13,63 594§5 ,25 2 , 9 9 9 
74 0 , 0 0 0 1 8 2 0 , 9 9 9 8 1 8 5 9 4 7 8 , 4 3 10,84 59473 ,01 2 , 0 0 0 
75 0 , 0 0 0 1 4 4 0 , 9 9 9 8 5 6 5 9 4 6 7 , 5 9 8 ,56 59463 ,31 1 ,000 
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Indices of the criminality table 
The expected crimeless life span at the age 14 years 
Out of the expectancies of crimeless life span, xx especially that of the 14 years 
old, x14 is significant, which is according to the above definition: 
75 
^ 1 L X 
14 
so, it can be considered as the reciprocal value of the average criminality rate. 
The expected crimeless life span of those aged 14 is shown in table 3. calculated 
on the basis of the fourth hypothesis. 
The values calculated by the four methods of rectification are equal - disre-
garded of a fluctuation about 0,1—0,2 so any of them seems to be suitable for estimat-
ing the average crimeless life span. This is due to the fact that this index is an arith-
metical mean being not sensitive to smaller fluctuations of the patterns of the func-
tions, rectificating them with great stability. 
The value of xx for the particular crimes is above 55 years, it decreases to 44 
years only when considering the total criminality. This is evident from the assump-
tion that if a person aged X has not committed any crime yet, has smaller probability 
to commit a particular type of crime, than to commit crime in general. 
While the expected average crimeless life span can be calculated from the crim-
inality tables with the method of arithmetical means, further significant indices can 
be gained only by calculating median and mode values of the table. 
Table 3 





span at the age 







Against state, peace and 
humanity 61 ,9 41,2 21,6 
Against state administration 
and administration of justice 61 ,0 33,2 25,9 
Against public security 
and public order 59,1 28,2 20,1 
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Table 3 (cont) 





span at the age 







Driving in a drunken 
^ -5 state (§ 194) 
О r 
60 ,8 30 ,4 2 5 , 8 
* Ruffianism ( § 2 1 9 ) 61 ,2 25 ,3 19 ,9 
Against national e c o n o m y 61 ,5 4 2 , 0 4 1 , 6 
Against a person 57 ,3 31 ,5 24 ,5 
Assault and battery 
(§ 257) 61 ,7 27 ,1 18 ,0 
О 
le Aggravated assault 
1 (§ 257) 60 ,7 30 ,9 2 0 , 4 
Violation of domest ic privacy 
(§ 263) 6 1 , 6 33 ,5 24 ,7 
Against family, youth and 
sex moral 60,7 34,1 3 0 , 2 
"5 Neglect of maintenance 
(§ 275) 61 ,3 34 ,9 3 1 , 3 
Against social property 55 ,6 32 ,7 2 5 , 7 
Theft under a value of 
1000 Ft (§§ 2 9 1 - 2 9 5 ) 60 ,9 31 ,7 2 5 , 8 
Theft over a value of 
1000 Ft (§§ 2 9 1 - 2 9 5 ) 61 ,0 32 ,1 2 5 , 8 
Peculation under a value 
j . of 1000 Ft (§§ 2 9 1 - 2 9 5 ) 
о 
61,7 33 ,2 2 5 , 9 
"f Peculation over a value 
^ of 1000 Ft (§§ 2 9 2 - 2 9 5 ) 61 ,3 35 ,1 2 8 , 2 
Fraud (§§ 2 9 3 - 2 9 5 ) 6 1 , 6 3 5 , 9 2 9 , 9 
Negligent management of 
social property ( § 2 9 8 ) 61 ,7 38 ,5 2 5 , 9 
Wilful damage ( § 3 0 2 ) 61 ,4 3 1 , 6 2 4 , 3 
Against personal property 5 7 , 9 2 6 , 9 19 ,8 
я Theft (§§ 291, 2 9 6 ) 6 0 , 0 2 5 , 6 2 0 , 1 
* Burglary (§§ 2 9 1 , 2 9 6 ) 61 ,5 2 2 , 8 18 ,4 
Total 44 ,1 29 ,5 2 0 , 0 
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Probable age of criminality 
The probable age of criminality is assumed to be the median of the criminality 
table, that is, the age before and after which the criminals in the same number be-
longed to. This age is the median value of column lx in the criminality table. It can be 
calculated starting from the basic multitude 100000 of the table, and as not all 
100000 persons commit a crime during their lives, the value of 17S must be deducted 
from it (17S belonging to the maximal X value of the table), the half of the difference 
should be deducted from 100000, and from the table it can be read, whether this 
value at which X age is reached in the lx column of the table. This age is called proba-
ble age, because those persons who have committed any crime have the same proba-
bility to commit the crime before and after this age. Table 3. contains the probable 
age of criminality calculated on the basis of the fourth hypothesis. 
As the criminality table contains only whole years of age, the determination of 
the probable age can he refined by a linear interpolation. 
All the four rectification methods give closely similar values for the probable 
age of criminality, so from this point of view all the four methods proved to be suita-
ble. 
The probable age of committing a crime against state, peace and humanity is 
especially high similarly to that of crimes against national economy, where significant 
number of persons belonging to the older age-groups can be found. For all other 
crimes the probable age of criminality is under 35 years. This means that dividing the 
age interval 14—75 into three equal periods, the probability that the age of the delin-
quent falls into the first period - for nearly all types of crime - is approximately the 
same as to fall into the two other thirds. 
Normal age of criminality 
The normal age of criminality means the mode of the column dx of the crimi-
nality table, viz. the age in which the hypothetical number of the delinquents shows 
the maximal value. It is to be noted that the hypothetical number of the delinquent 
does not reach necessarily its maximum in that year in which the probability of the 
criminality maximal is. 
The normal age of the criminality can be read from the table only by the accur-
acy of whole years. If more precise data are needed, an estimation method can be 
performed. 
Values determined for the normal age of criminality are shown in table 3. 
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CRIMINAL PROGNOSIS 
Beyond the theoretical worth of the table of criminality its greatest practical 
importance is that it is suitable for projecting criminality. Multiplying the theoretical 
criminality values with the number of the population of the adequate age gives the es-
timated number of the delinquents for the calendar year in point. The estimated fi-
gures can be summed up both by ages and by crimes, thus the total volume of crimi-
nality recognized can be estimated. 
Let qx be the criminality probability of person aged X, and 1«,, the number of 
the population of age X in the calendar year t will be: 
d„ = <l*L. (14 < X< 75) 
By summarizing the expected number of all delinquents of the calendar year t 
will be: 
75 75 
d,= 2 2 
' -14 j,, 14 
If the summarizing is performed gradually step-by-step within narrower limits, 
the expected number of delinquents belonging to the individual age-groups can be 
estimated. 
Due to the above method of prognosing the values of qx are needed which can 
be read from the table of criminality. Further the population 1«,, of the calendar year t 
must be known, that is the population projection. 
In Hungary population projections are calculated up to 1st January 2002 in 
five variations taking into consideration various combinations of the development of 
fertility and mortality.21 
So, the population projections necessary to the criminality prognosis are at 
disposal. Nevertheless, - in my opinion - it is not possible to prognose criminality for 
long range, because during a quarter of a century the socio-economic conditions may 
undergo such changes which can essentially influence the criminality and legislation 
as well. I agree with András Szabó that the fulfilment of the prognosis is to be ex-
pected only in case of the realization of the preconditions supposed, but the occur-
rence of unexpected or disregarded conditions, random events may modify or change 
the probability of the prognoses.22 
In my opinion the prognosis-constructing on the basis of the criminality table 
may be used only for short range, for 5 - 8 years - as the fundamental hypothesis calls 
for the stability, the unchanging character of the structure of criminality and the 
other factors influencing criminality. 
The table of criminality discussed has been constructed on the basis of 1964 da-
ta. For the time the tables were ready population data for the year 1971 were already 
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available. Thus the computation of the prognosis could be done on the basis of the ac-
tual population number instead of the population projected for the years 1965,1966, 
1967,1970 and 1971. Table 4. contains the expected number of the delinquents for 
these years distributed by years of age, resp. age-groups. On the basis of criminality 
statistics having been prepared meanwhile it was possible to control the estimations. 
The errors found for the total number of delinquents for the individual years are be-
tween 2 - 1 8 percent. Errors are especially significant at the years 1965 and 1966, 
what may be due to the fact, that a part of the prisoners - accorded amnesty in 1963 -
committed already another crime in the years 1965 and 1966 increasing thus the 
number of delinquents in these years. For the year 1967 a significant decrease can be 
observed in the official statistics, which may be due to the consequences of the decree 
of legal force 1966 No. 16 establishing administrative competence in all cases of 
criminal actions against property between the values of 200 and 500 Ft, and on the 
other hand introducing "instruction" as penal measure where no further investiga-
tion occurs, as "instructed" persons are not included in the official criminality statis-
tics. 
Table 4 
The expec ted number o f del inquents by age groups 
Age groups 1965 1966 1967 1 9 7 0 1971 
1 4 - 1 6 2 8 4 7 2 5 8 3 2 9 0 9 3 2 6 4 3 3 1 2 
1 7 - 1 8 4 3 5 0 4 742 4 858 4 908 5 1 1 8 
1 9 - 2 0 5 7 0 4 5 3 4 5 5 728 6 5 0 1 6 5 4 0 
2 1 - 2 4 8 8 7 4 9 0 5 5 9 0 4 8 9 1 2 2 9 5 7 3 
2 5 - 2 9 12138 12345 1 2 5 1 0 1 3 4 2 5 1 3 2 7 9 
3 0 - 3 9 19561 1 9 2 8 0 1 8 9 9 4 1 8 4 6 3 1 8 4 3 0 
4 0 - 5 9 17007 17287 1 7 4 9 2 1 7 8 6 3 1 8 0 1 5 
6 0 - 7 5 1413 1425 1451 1 547 1 5 7 8 
Total 7 1 8 9 4 7 2 3 6 2 7 2 9 9 0 7 5 0 9 3 7 5 8 4 5 
The prognosis for the year 1971 differs only by 2 percent from the actual fi-
gures. The estimation error shows a somewhat greater fluctuation for the individual 
age-groups, mostly those for the age-groups of 14-16-and the years above 60. 
Estimations concerning the age-groups 17-18,19-20, 25-29 and 3 0 - 3 9 show 
the best approaches to the actual figures. The errors are 0, resp. 1 percent for these 
age-groups. 
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The dispersion is significantly greater at the prognosis-estimation prepared for 
particular crimes (Table 5). This greater dispersion may be explained by the modifi-
cations of legal rules. The errors are the smallest at the crimes against persons 
(3-12%), against family, youth and sex (4-18%), at those against personal property 
(5-19%). However errors are rather large at crimes against social property what 
could be explained by the modification of the Penal Code, which qualified all actions 
damaging property contraventions if the value of the damage (loss) were of 
200-500 Ft. 
Table 5 
The expected number of delinquents by types of crime 
Crime 1965 1966 1967 1 9 7 0 1971 
Against state, peace and 
humanity 2 0 9 211 212 2 1 7 220 
Against state administration 
and administration of justice 3 5 8 7 3 6 0 7 3 630 3 7 2 5 3 7 5 9 
Against public security and 
public order 9 2 9 6 9 3 6 4 9 4 6 0 9 7 8 1 9 8 9 2 
Driving in a drunken 
^ a state (§ 194) 
о л 
3 760 3 7 7 3 3 7 9 4 3 891 3 9 2 0 
Ruffianism (§ 2 1 9 ) 2 3 0 6 2 3 2 6 2 3 6 2 2 4 6 8 2 5 0 1 
Against national e c o n o m y 2 0 9 1 2 0 9 9 2 1 0 9 2 1 4 3 2 1 5 4 
Against a person 1 6 4 3 4 1 6 5 1 8 16661 1 7 0 9 5 17270 
Assault and battery 
(§ 257) 941 9 5 5 968 1 0 1 0 1 0 2 1 
'Ü Aggravated assault 
* (§ 257) 4 1 9 4 4 2 1 3 4 2 5 2 4 374 4 4 2 1 
Violation of domest ic privacy 
(§ 263) 1 4 9 1 1 4 9 8 1 5 0 9 1 5 4 5 1 5 5 9 
Against family, youth and 
sex moral 4 5 5 6 4 573 4 5 9 6 4 6 8 0 4 7 0 8 
which Neglect of maintenance (§ 275) 2 5 3 2 2 5 3 6 2 5 4 0 2 5 6 5 2 5 7 4 
Against social property 2 3 0 7 6 2 3 2 1 5 2 3 3 9 4 23 9 8 6 2 4 1 9 6 
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Table 5 (cont) 
Crime 1965 1966 1967 1970 1971 
Thef t under a value of 
1 0 0 0 Ft (§§ 2 9 1 - 2 9 5 ) 3 7 0 3 3 7 2 9 3 7 6 0 3 8 6 8 3 9 0 4 
Thef t over a value of 
1 0 0 0 F t ( § § 2 9 1 - 2 9 5 ) 3 4 6 8 3491 3 5 1 8 3 6 1 1 3 6 4 4 
sc 
и 
Peculation under a va lue 
of 1 0 0 0 Ft (§§ 2 9 2 - 2 9 5 ) 1 0 6 7 1072 1 0 8 1 1 1 0 7 1 116 
s 
'О 
Peculation over a value 
of 1 0 0 0 Ft (§§ 2 9 2 - 2 9 5 ) 2 3 2 8 2 3 3 4 2 3 4 7 2 3 9 7 2 4 1 5 
Fraud (§§ 2 9 3 - 2 9 5 ) 1 5 4 2 1548 1 5 5 4 1 5 8 6 1596 
Negl igent management o f 
social property (§ 2 9 8 ) 1 2 3 4 1239 1 2 4 4 1 2 6 9 1278 
Wilful damage (§ 3 0 2 ) 2 0 3 0 2 0 4 0 2 0 5 7 2 1 1 0 2 1 3 3 
Against personal property 13425 13 549 1 3 7 0 2 14260 1 4 4 3 8 
sc 
— .У 
Thef t (§§ 291, 296 ) 6 2 5 2 6 3 1 1 6 3 8 9 6 6 6 3 6 7 5 9 
0 sc 
S Burglary (§§ 291, 2 9 6 ) 1 4 9 4 1517 1 541 1 6 1 8 1645 
Total 7 1 8 9 4 7 2 3 6 2 7 2 9 9 1 7 5 0 9 3 7 5 8 4 5 
I V 
Above the results of the prognosing in Hungary have been reviewed. Although 
being now only at the beginning of such studies, it can be ascertained that the results 
gained hitherto are very useful both for crimiral investigation and prevention. Also 
that should not be disregarded that through projections a more established possibil-
ity occurs for estimating the dark number. 
Also the advantage can be mentioned what the prognostic investigations mean 
in methodological respect. From this point of view it is not useless to refer again the 
nature of complexity of the researches. Knowledge in criminal procedure, criminal 
law and criminal statistics serve only as basis for prognostic studies. In order to utilize 
the results of these studies all possibilities should be employed what are presented by 
the computers, for preparing the programs. The measures of mathematical statistics 
as well as demographic, sociological and criminological knowledge are indispensa-
ble. 
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Rechentechnische Methoden der Kriminalitätsprognostik 
von 
К. Kovacsics 
Die Kriminalstatistik erhielt in unseren Tagen zusammen mit anderen, der komplexen Erkenntnis 
der Massenerscheinungen dienenden Wissenschaften von der Rechentechnik e ine große Hilfe. D e r 
Gegenstand dieser Abhandlung ist die Herstel lung einer e x a k t e n Grundlage der Kriminalitätsprognose 
und zwar durch die Konstruierung einer der wertvollsten M e t h o d e n der demographischen Forschungen, 
nämlich der der Sterbetafel ähnlichen Kriminalitätstafel. 
Die Verfasserin rechnete aufgrund der nach dem Al t er und nach den Straftaten gruppierten D a t e n 
der Angeklagten im Jahre 1964 sogenannte Kriminalitäts-Wahrscheinlichkeiten aus, zu deren Definit ion 
sie als Analogon z u m demographischen N e t z Lexis' ein Kriminalitätsnetz konstruierte. Nach dem A u s -
rechnen der Kriminalitäts-Wahrscheinlichkeiten war die Ausgle ichung der empirischen Kriminalitäts-
Wahrscheinlichkeiten durchzuführen. Sie vollzog dieselbe aufgrund mathematisch-statistischer Metho-
den, und zwar mit H i l f e einer Regressionsanalysis, in 4 Varianten, aufgrund 4 verschiedener Hypothesen. 
Ihre R e c h n u n g e n kontrollierte s ie durch verschiedene Fehlerabschätzungsverfahren. A l s beste 
erwies sich - bei d e n meisten Straftaten - d ie zweite bzw. vierte Hypothese. Nach der Regressionsanalysis 
und Fehlerabschätzung kam es zur Aufs te l lung der e igent l ichen Kriminalitätstafel. 
Die Kriminalitätstafel ist zur Prognosenrechnung gee ignet , da durch die Verwendung der ausge-
glichenen Kriminalitäts-Wahrscheinlichkeiten, in der Kenntnis von auf andere Jahre bezüglichen B e v ö l -
kerungsziffern, die zu erwartende Zahl d e r Angeklagten zwischen gewissen Fehlergrenzen ausrechenbar 
ist. 
Die Verfasserin rechnete P r o g n o s e n für die Jahre 1965 , 1966, 1967, 1 9 7 0 und 1971 a u s u n d z w a r 
in der Gruppierung sowohl nach dem A l t e r wie auch nach Straftaten. Die Ergebnisse dieser Rechnungen 
lassen sich schon aufgrund der heutigen statistischen D a t e n kontrollieren, der begangene Fehler bei den 
einzelnen Jahren fällt zwischen 2 und 1 8 % . D i e bei einigen Straftaten wahrnehmbaren größeren Schwan-
kungen können mit d e n verschiedenen Modif ikationen der Rechtsnormen erklärt werden. 
Вычислительные методы прогноза преступности 
К . К О В А Ч И Ч 
В н а ш и д н и в ы ч и с л и т е л ы н а я т е х н и к а о к а з ы в а е т б о л ь ш у ю п о м о щ ь к р и м и -
н а л ь н о й с т а т и с т и к е р а в н о к а к и д р у г и м н а у к а м , с л у ж а щ и м к о м п л е к с н о м у п о з н а н и ю 
м а с с о в ы х я в л е н и й . П р е д м е т о м д а н н о й с т а т ь и я в л я е т с я с о з д а н и е т о ч н о й б а з ы п р о -
г н о з а п р е с т у п н о с т и п у т е м с о с т а в л е н и я т а к о й т а б л и ц ы п р е с т у п н о с т и , к о т о р а я п о -
д о б н а о д н о м у и з н а и б о л е е и н т е р е с н ы х м е т о д о в д е м о г р а ф и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й — 
т а б л и ц е с м е р т н о с т и . 
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И с х о д я и з д а н н ы х 1964 г о д а в о з р а с т е о б в и н я е м ы х и с о в е р ш е н н ы х и м и п р е -
с т у п л е н и й , а в т о р в ы ч и с л я л а т. н. в е р о я т н о с т и п р е с т у п н о с т и , д л я о п р е д е л е н и я к о т о -
р ы х с о с т а в и л а с е т к у п р е с т у п н о с т и п о а н а л о г и и с д е м о г р а ф и ч е с к о й с е т к о й , с к о н -
с т р у и р о в а н н о й Л е к с и с ы м . П о с л е о п р е д е л е н и я э м п и р и ч е с к и х в е р о я т н о с т е й п р е с т у п -
н о с т и п р и ш л о с ь в ы р а в н и в а т ь э м п и р и ч е с к и е в е р о я т н о с т и п р е с т у п н о с т и . А в т о р 
с д е л а л а в ы р а в н и в а н и е в 4 в а р и а ц и я х , н а о с н о в е 4 р а з л и ч н ы х г и п о т е з п р и п о м о щ и 
м е т о д о в м а т е м а т и ч е с к о й с т а т и с т и к и , а и м е н н о и с ч и с л е н и я р е г р е с с и и . 
С в о и р а с ч е т ы а в т о р п р о в е р я л а р а з л и ч н ы м и с п о с о б а м и о ц е н к и п о г р е ш н о с т и . 
В о т н о ш е н и и б о л ь ш и н с т в а п р е с т у п л е н и й с а м ы м и п р а в и л ь н ы м и о к а з а л и с ь в т о р а я 
и ч е т в е р т а я г и п о т е з ы . П о с л е и с ч и с л е н и я р е г р е с с и и и о ц е н к и п о г р е ш н о с т и б ы л а 
с о с т а в л е н а с а м а т а б л и ц а п р е с т у п н о с т и . 
Т а б л и ц а п р е с т у п н о с т и п о д х о д и т д л я с о с т а в л е н и я п р о г н о з а , т а к к а к и с п о л ь з у я 
в ы р а в н е н н ы е в е р о я т н о с т и п р е с т у п н о с т и и с о з н а н и е м д а н н ы х н а с е л е н и я в д р у г и х 
г о д а х , в и з в е с т н ы х п р е д е л а х п о г р е ш н о с т и м о ж н о и с ч и с л я т ь о ж и д а е м о е ч и с л о 
о б в и н я е м ы х . 
А в т о р с т а т ь и с о с т а в и л а п р о г н о з ы н а 1965, 1966, 1967, 1970 и 1971 г о д ы п о в о з -
р а с т н ы м к а т е г о р и я м и п о в и д а м п р е с т у п л е н и й . Р е з у л ь т а т ы р а с ч е т а в н а с т о я щ е е 
в р е м я у ж е п р о в е р я е м ы . П р о п о р ц и я д о п у щ е н н ы х п р о с ч е т о в с о с т а в л я е т 2 — 1 8 % п о 
г о д у . П р и о т д е л ь н ы х п р е с т у п л е н и й н а б л ю д а ю т с я к о л е б а н и я б о л ь ш е й с т е п е н и , н о 
э т о о б ъ я с н я е т с я в н е с е н и е м и з м е н е н и й в з а к о н о д а т е л ь н ы е а к т ы . 
8 Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 17,1975 

Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 17 (3 — 4), pp. 373 - 402 ( 1975) 
Informationes 
La réforme de la loi sur le droit hongrois de la famille et son effet sur le 
régime matrimonial 
A sa session de printemps de 1974 l 'Assemblée Nationale hongroise a adopté une loi qui a modi f ié 
sur plusieurs plans la loi sur le droit hongrois de la famille. Cette loi - la Loi N° I de l'an 1 9 7 4 - a apporté 
des changements aussi dans le domaine du régime matrimonial. Il est vrai que ces changements n'ont pas 
touché le caractère et les principes de base du régime matrimonial hongrois, néanmoins ils sont importants 
car de cette manière la loi sur le droit de la famille promulgué en 1952 a pu être adaptée aux circonstances 
économiques et sociales ayant entretemps grandement changé. 
Le régime matrimonial hongrois a été créé par la loi sur le droit de la famil le adopté en 1 9 5 2 (la Loi 
№ IV de l'an 1952). Auparavant le régime matrimonial était fondé sur les principes de «la communauté 
d'acquêt» et contenait encore des discriminations à caractère féodal et d'ordres. La loi de l'an 1 9 5 2 intro-
duisit le régime de «la communauté des biens». L'essentiel en est que «dès le moment où ils contractent 
mariage, les époux vivent en communauté de biens pour toute la durée du mariage. En conséquence , est 
considérée comme propriété indivise des époux tout ce qui a été acquis e n s e m b l e ou par l'un d e s époux 
pendant la durée du mariage, à l 'exception des biens propres de chacun d'eux. A v a n t la célébration du ma-
riage, le régime de la communauté de biens ne saurait ni en tout, ni en partie, être exclu.» (Article 2 7 de la 
Loi sur le droit de la famille - dans les suivants Loi). La loi définit également la sphère des biens propres. 
Conformément , sont considérés comme biens propres de l'époux: a) les biens qu'il a possédés lors de la cé-
lébration du mariage, b) les biens qu'il a reçus pendant le mariage à titre de succession ou de donat ion, c) 
les b iens servant à l'usage personnel d'une mesure, respectivement d'une quantité usuelle, d) les ob je t s qui 
se sont substitués aux biens propres. (Al inéa [1] de l'article 28 de la Loi) . 
Les bases de ce régime matrimonial n'ont pas été touchées par la Loi № I de l'an 1974. E n consé-
quence, le régime matrimonial hongrois continue à être une version du «régime de la communauté des 
biens». La modification de la loi sur le droit de la famille hongrois a rendu ce régime matrimonial considé-
rablement plus subtil, elle l'a adapté aux exigences sociales du pays, ce qui se présentait surtout d a n s la ju-
risprudence. C'est la justice, à laquelle incombe le devoir à satisfaire à ces exigences . Des modif icat ions 
ont été portées en premier lieu aux domaines où il y avait des lacunes de règles de droit, respectivement, où 
il est devenu motivé d'élever au niveau de la loi les principes cristallisés par la pratique judiciaire. 
I. 
En mesurant les lieux que la nouvel le loi sur le droit de la famille avaient développés, en considé-
rant le régime matrimonial hongrois, tout en tenant compte des effets sociaux, la première constatation la 
plus importante que nous devons faire est qu'on peut découvrir dans le déve loppement de notre droit des 
biens matrimoniaux toutes les tendances que les connaisseurs de la vie juridique internationale considè-
rent par le monde entier comme progressives et caractéristiques à notre é p o q u e dans le domaine du ré-
gime matrimonial. 
a) Notre législation a pris en considération que dans la vie moderne le rôle de la femme a changé. 
Le modè le de la f e m m e faisant le ménage s'est vu substitué par le type de la f e m m e participant à la produc-
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t ion sociale. En m ê m e temps la valeur du travail quotidien fait dans le ménage, du t emps passé à é lever les 
enfants , a aussi augmenté . L'épouse est d e v e n u e un membre de famille acquérant et conservant des biens. 
b) De ce fait s'ensuit la diminution d u rôle de chef de famille du mari. Le mari n'est plus «celui qui 
g a g n e le pain de la famil le». Au sein des rapports de partenaires des époux le mari n'est qu'une des parties 
qui de plus en plus fréquemment - y a joutant la valeur du travail de la f emme e f fec tué à la maison - ne 
contribue pas plus à l'accumulation des b i e n s de la famille, respectivement à son maint ien que l 'épouse. Le 
rétrécissement des droits du mari, la cessat ion de son rôle de che f de famille sont devenus des p h é n o m è n e s 
caractéristiques de notre époque. 
c) Dans les pays où ces dernières a n n é e s il y a eu une réforme du régime matrimonial, en général , 
lors de l'adoption d e s nouvelles lois sur le droit de la famille, ces réformes ont été partout caractérisées par 
le fait que le droit d e disposition du mari a é té restreint dans le domaine du régime matrimonial, alors que 
les droits de disposit ion de la femme ont é t é élargis. La nouve l l e réglementation juridique - et ainsi aussi 
notre nouvelle loi sur le droit de la famil le - affaiblit en fin de compte le personnage du père de la famil le à 
droit paternel, el le rend le chef de famille disposant seul sur le sort et les biens matér ie l s des membres de la 
famil le un personnage du passé. L'évolut ion fait de la communauté des conjoints à droits égaux, cohabi-
tant sous une forme de vie familiale une catégorie générale. 
Un autre changement important q u e nous devons éga lement souligner au préalable à l'égard de la 
ré forme de notre droit de la famille est d é j à d'un caractère particulier et il s'agit ici de ce que la duplicité 
des normes légales du régime matrimonial et des points de v u e établis dans la pratique judiciaire a cessé . 
U n trait caractéristique et particulier du m o d è l e de notre rég ime matrimonial correspondait à cette dupli-
cité . U n e partie du m o d è l e comprenait d e s dispositions des règles de droit, alors que l'autre partie était 
construite des thèses de la pratique judiciaire obligatoires, respectivement à suivre par les tribunaux (pri-
s e s de positions des co l l èges de la cour suprême , prises de posit ions des conférences des chefs des cham-
bres, résolutions d 'espèces) . 
Cette duplicité provenait des disposi t ions défectueuses de la Loi № IV de l'an 1952 (Loi sur le 
droit de la famille). Plusieurs articles de ce t t e loi contenaient d e s dispositions quant à l'utilisation des biens 
propres aux fins c o m m u n e s , mais il n'y avait aucune référence, à savoir s'il pouvai t y avoir lieu de rem-
bourser les biens propres utilisés au cas d e la cessation du mariage (en cas de divorce , nullité ou décès) . 
B i e n que la loi ne ion tenait aucune dispos i t ion sur l'utilisation des biens communs aux fins des biens pro-
pres, dans la vie quot id ienne des familles il allait de soi qu'à partir des biens c o m m u n s des dépenses étaient 
aussi effectuées aux f ins des objets des b i e n s propres. Par e x e m p l e des investissements d'une valeur consi-
dérable étaient e f f e c t u é s dans un appartement en propriété personnelle à partir des biens communs etc. 
La pratique judiciaire combla ces lacunes du droit. Les tribunaux jugeaient les l itiges de remboursement 
sur la base des points de vue élaborés par la Cour Suprême. La Loi № I de l'an 1 9 7 4 avait mis un terme à 
ce t te duplicité du m o d è l e de notre régime matrimonial, le législateur avait é levé au niveau de la loi les rè-
g les principales du remboursement des b i ens mixtes, respectivement utilisés. 
II. 
En passant par la suite à l 'examen d e s nouveaux é l é m e n t s que la Loi № I de l'an 1974 avait intro-
duits dans notre rég ime matrimonial, aux changements du m o d è l e du régime matrimonial, aux fins d'une 
compréhension mei l leure et plus aisée, e n guise d'introduction, je désire énumérer ici les points les plus 
importants: 
a) La Loi a c lairement tracé la ligne de démarcation entre les biens communs et les biens propres. 
b) El le a réglementé les modalités du remboursement entre les biens mixtes. 
c) El le a élevé au n iveau de la loi la règle de l'équité. 
d) Elle a fait cesser le manque de sécurité légale existant jusqu'à présent pendant la période courant de la 
cessation de la communauté de vie conjugale jusqu'à la division des biens communs. 
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e) Dans la sphère du règlement des ex igences de biens matrimoniaux - tout en tenant compte des points 
de vue de la protection de la famil le - à partir de la date de la cessation de la communauté de vie conju -
gale il était poss ible de soumettre au tribunal une d e m a n d e visant l'utilisation du logement ayant é té 
commun, c'est-à-dire la question de la possession ultérieure du logement utilisé en commun dans le ca-
dre des biens propres, respectivement d'un immobilier de biens communs fut réglée au niveau de la loi. 
ad a) La distinction entre les biens propres et les biens communs. Avant l 'adoption de la Loi № I d e 
l'an 1974 les disposit ions du droit de la famille en vigueur contenaient, en une énumération limitative, les 
objets appartenant aux biens propres (Article 28 de la Loi) . Tout ce qui ne figurait pas à cette liste, appar-
tenait, en vertu de l'article 27 de la Loi sur le droit de la famille, aux biens c o m m u n s des conjoints. 
Cette disposit ion stricte de la règle de droit qui, bien qu'à l'origine el le avait tracé nettement les li-
mites des biens c o m m u n s et des biens propres, était devenue , au fur et à mesure que le temps passait, plus 
lâche. En principe on soulignait toujours le caractère limitatif de l 'énumération dans la loi sur les b i ens 
propres, à savoir en tenant compte que parmi les deux sortes de biens c'était les biens communs qui corres-
pondaient à un m o y e n de cohésion plus forte dans la vie familiale. U n e disposition de la loi sur le droit de la 
famille encore actuel lement en vigueur démontre le caractère priviligié des biens communs; aux termes de 
cette disposition, si les biens c o m m u n s ne sont pas suffisants aux maintien et traitement des b i ens 
communs «les é p o u x sont tenus de contribuer aux dépenses en proportion de leurs propres biens respec-
tifs» (Alinéa [3] de l'article 29 de la Loi ) ; il en est de m ê m e quant à la disposition qui prévoit que «si les 
biens communs ne couvrent pas les dépenses du ménage , les époux sont tenus d'y contribuer sur leurs 
biens propres en parts égales. Si seul un des époux a des biens propres, il est seul tenu de fournir les s o m -
mes nécessaires pour couvrir les d é p e n s e s du ménage» (Al inéa [2] de l'article 3 2 de la Loi). 
Une disposition ultérieure à la charge des biens propres se trouve à l 'alinéa (3) de l'article 32 de la 
Loi. En vertu de cette disposition « l ' époux est tenu d'entretenir sur ses biens propres son conjoint vivant 
séparé et se trouvant dans le besoin sans faute de sa part - si ce dernier n'est en pas indigne - dans la m e -
sure où les biens c o m m u n s ne couvrent pas les frais de subsistance dudit conjoint et o ù la pension ne m e t 
pas en danger les m o y e n s de vivre de celui qui doit la fournir o u des personnes qu'il est tenu d'entretenir au 
m ê m e rang que son conjoint. Cette disposit ion s'applique éga lement au cas où il n'y a pas de communauté 
de biens entre les époux.» 
Comme cela est manifeste d e s règles de la loi précitées , la loi sur le droit de la famille cont ient 
quelques restrictions très importantes concernant la propriété. Le propriétaire des biens propres est tenu 
en certains cas d'utiliser ses biens propres à des fins déterminées , alors qu'une restriction y correspondante 
à la charge des b iens communs ne se trouve pas dans la loi sur le droit de la famille. La conclusion est d o n -
née de soi: le législateur accorde un privilège aux biens c o m m u n s et établit une présomption légale en fa-
veur des biens c o m m u n s (Article 27 d e la Loi), en m ê m e t e m p s il soumet en une certaine mesure les b iens 
propres aux biens communs , respect ivement il ordonne de les mettre au service des buts communs de la 
famille. 
Par conséquent , dans la pratique judiciaire c'était un point de vue incessamment accentué que la 
sphère des biens propres ne peut pas être élargie car la loi e m p ê c h e par l 'énumération limitative l 'accrois-
sement du nombre des objets et des biens pouvant être qual i f iés en tant que biens propres. Malgré ceci , la 
vie a percé la barrière de ces dispositions strictes de la loi, voire en deux directions. D 'une part, elle a rendu 
plus restreinte la sphère des biens propres, d'autre part, el le l'a rendue plus large. La nouvelle loi sur le 
droit de famille n'a que consacré la pratique judiciaire à l'égard de ce que «pendant l'existence du mariage 
les biens obtenus en relation avec d e s décorations» devaient être omis de la sphère des biens propres. E n 
effet , lors de la naissance de la loi sur le droit de la famille le nombre des prix accompagnant les décorat ions 
était insignifiant. A v e c le temps passant cependant le nombre des prix obtenus avec les décorations (prix 
de l'État, é tabl issement de prix des artistes, des journalistes, des architectes, d e s médecins etc., il devint 
une pratique d'ajouter des primes et des récompenses lors de décorations des travailleurs éminents ) 
augmenta et ces prix se différenciaient fortement quant à leurs montants. Le nombre des prix à montant 
bas devint de plus en plus élevé et le «mérite» de ces montants pouvait, dans la règle, être enregistré au 
compte des résultats de l'entraide au sein de la famille toute entière. Par conséquent , il était de plein droit 
de soulever l'idée que ces récompenses appartiennent aux b iens communs. Le législateur en décida ainsi 
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dans la loi № I d e l'an 1974 lorsqu'il omit de la sphère des biens propres les objets et biens « obtenus en re-
lation avec une décoration quelconque» des biens propres. 
La durée du mariage peut également avoir un e f f e t limitatif - selon la nouvel le loi - sur la sphère 
des biens et objets des biens propres. Selon la Loi № I de l'an 1974 l'article 2 8 de la loi sur le droit de la fa-
mille se vit ajouter l'alinéa (2) suivant: 
«L'objet appartenant aux biens propres substitués aux installations et objets d'équipement de mesure ha-
bituelle servant à la vie commune quotidienne, après une vie conjugale de quinze ans, passera aux biens 
communs.» La vo lonté du législateur à l'égard de cette disposition est claire. A p r è s quinze ans de mariage 
il faut considérer Г objet des biens propres substitués c o m m e appartenant aux biens communs à l'égard 
des objets qui servent à la vie c o m m u n e quotidienne, ainsi que pour les objets qui prennent la place des ob-
jets d'installation et d'équipement d'une mesure habituelle. A l'égard de ces objets de biens tenant compte 
d'un mariage de longue durée les discussions devraient être supprimées, c'est pour cela que la loi déclare 
que ces objets d e biens appartiennent aux biens communs . Cette disposition a indubitablement limité la 
sphère des objets des biens propres, el le a simplifié les litiges patrimoniaux suivant la dissolution du ma-
riage et fort souvent d'une longue durée. 
En dehors des dispositions limitant la sphère des biens propres une réglementation élargissant la 
sphère des biens propres a aussi eu lieu grâce à la Loi № I de l'an 1974. En vertu de la lettre c) de l'alinéa 
(1 ) de l'article 2 8 de la Loi «les biens servant à l'usage personnel d'une mesure, respectivement d'une 
quantité usuel le» appartiennent aux biens propres. Le législateur a mis un terme, par cette disposition à la 
discussion qui, pendant des années, avait lieu au sujet des objets servant à l 'usage personnel. 
On pourrait soulever la quest ion: pourquoi es t -ce si important de tracer la ligne de démarcation 
d'une façon nette entre les biens c o m m u n s et les biens propres? La première réponse à cette question est 
que si la limite est nettement déterminée , un facteur provoquant souvent dans le droit des biens matrimo-
niaux une incertitude sera supprimé. Le manque de certitude légale provenant d'une réglementation juri-
dique insuffisante peut devenir dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine de droit de famille, la 
source de nombreux débats. L'incertitude du droit crée une possibilité de dé jouer la partie plutôt d é v o u é e , 
moins égoïste , tenant mieux compte des intérêts de la famille. 
Il ne faut non plus négliger le point de vue légal se lon lequel si les membres de la famille savent -
ceci étant un facteur subjectif influençant la cohésion de la famille - que le propriétaire des biens propres 
qui a aussi le droit de disposer autrement selon son propre gré de ses biens propres, s'il utilise sans égo ï sme 
ces biens aux f ins servant la vie quotidienne de la famille, «n'en fera pas les frais», qu'il peut compter sur la 
protection de la loi. 
ad b) La réglementation du remboursement entre les biens mixtes. Les articles 29 et 32 d e l à Loi ont 
disposé qu'en certains cas l'utilisation des biens propres est obligatoire aux f ins déterminées servant à la 
vie quotidienne de la famille. Cependant , les biens propres et les biens c o m m u n s des époux pensant sai-
nement, gérant leur train de vie d'une façon appropriée, se mélangent bien plus fréquemment que cela est 
envisagé par la loi lorsqu'elle prévoit l'utilisation des b iens propres. Le mélange des biens propres et des 
biens c o m m u n s peut se produire en des versions inépuisables. 
Cependant , la loi sur le droit de la f a m i l l e - b i e n qu'il s'agisse d'affaires très fréquentes, nous pou-
vons même ajouter, se produisant en masse, au sujet des biens - ne contenait pas de disposition ni sur la 
base de l 'obligation légale (Articles 29 , 32 etc. de la Loi ) , ni pour le cas de l'utilisation des biens sans obl i -
gation prévue par la loi. Ceci heurta très souvent les intérêts des biens c o m m u n s privilégiés par la loi. Il 
n'est pas rare, en effet , que les é p o u x effectuent des d é p e n s e s à partir des biens communs en faveur des ob-
jets et biens propres. Par exemple , la famille se comporte tout à fait normalement si sur un terrain de fin de 
semaine appartenant aux biens propres d'une des parties, à la place d'un bât iment ancien, à partir des 
b i enscommuns , une maison de fin de semaine moderne et assurant le repos de la famille est construite. La 
lacune du droit a été comblée par la pratique judiciaire, mais il était manifeste que cette lacune du droit 
devait, tôt o u tard, être supprimée par la modification de la loi sur le droit de la famille. La Loi № I de l'an 
1974 a satisfait ce voeu. 
La nouve l le loi sur le droit de la famille a tenu compte de la situation ef fect ive selon laquelle le mé-
lange des biens ne se produit pas seu lement dans les cas énumérés aux articles 2 9 et 32 de la loi sur le droit 
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de la famille, mais aussi dans d' innombrables autres cas en conséquence de maints facteurs object i t s et 
subjectifs. Par conséquent , le nouvel le disposition réglementant le remboursement des biens mixtes (ali-
néas 2 à 4 de l'article 31 de la Loi) ne contient aucune référence à la teneur des articles 29 et 32, mais e l le 
comprend des dispositions générales — concernant le remboursement de tous les biens utilisés, respect i -
vement mélangés. Nous pouvons les prendre un par un: 
1. Jusqu'à présent pendant l'existence de la communauté de vie conjugale la cessation d e la 
communauté des biens avait été prononcée par le tribunal «pour des raisons importantes, sur la demande 
soumise en commun par les époux» (Al inéa [1] de l'article 31 de la Loi. La nouve l le loi a changé ce t te pra-
tique: «Sur la demande d'un des époux pour des raisons importantes, le tribunal peut prononcer la cessa-
tion de la communauté des biens pendant l'existence m ê m e de la communauté matrimoniale.» 
2. A u cours du partage des biens communs - dans le cadre du procès et en dehors de celui-ci - on 
peut demander le remboursement des a) investissements, b) de s frais de manutention et d'entretien (ali-
néa [2] de l'article 31 ) effectués à partir des biens c o m m u n s en faveur des biens propres, respectivement à 
partir des biens propres en faveur d e s biens communs. Ainsi donc, le remboursement n'aura lieu que dans 
le cas où les frais on é té effectués à ce s deux buts. Mais le législateur applique encore une restriction qu'il 
faut prendre en considération lors de l'appréciation de la d e m a n d e visant le remboursement: « Il n'y a pas 
lieu de remboursement si les dépenses ont été faites avec le dessein de l 'abandon du droit». 
La portée de cette disposition de la loi réside non pas en dernier lieu dans le fait que les deux caté -
gories des biens—les biens communs et les biens propres - sont soumises à une appréciation uniforme. L e s 
biens communs peuvent exiger le remboursement si des d é p e n s e s ont été e f f ec tuées en faveur d e s b i ens 
propres à cause des deux buts mentionnés . Par contre, le m ê m e droit est assuré en faveur des biens pro-
pres. C'est c o m m e si le droit du propriétaire des biens propres au sujet de ses biens propres, à savoir le 
droit de disposition libre quant à ces biens propres était garanti au niveau de la loi. Cependant, la plus 
grande importance de ces dispositions est, qu'enfin les modal i tés du partage des biens mixtes sont régle-
mentées au niveau de la loi. En effet , la loi n'a pas seu lement des dispositions se lon lesquelles chacun d e s 
époux peut utiliser les biens communs conformément à leur destination, qu'ils sont autorisés de les traiter 
en commun, ils ont le droit de disposer en commun quant à l'aliénation, mais la loi prévoit aussi des règles 
quant à la fin de la communauté de vie conjugale, à savoir quel les exigences de remboursement peuvent 
être demandées par le conjoint intéressé. Le terme «conjoint intéressé» ne couvre pas ici une incorrection, 
mais représente une référence consc iente au fait que des d isputes - concernant les objets et biens apparte-
nant à la communauté des biens matrimoniaux, au sujet du remboursement des biens u t i l i s é s - p e u v e n t se 
produire pas seu lement entre les conjoints en voie de divorce, mais aussi entre les enfants du conjoint d é -
cédé et le conjoint survivant. Notamment , le conjoint survivant n'hérite que la jouissance de la part d e son 
conjoint dans les biens communs, les héritiers étant les enfants . 
3. D e ce point de vue, en ce qui concerne la détermination des litiges entre les conjoints, il est im-
portant d'indiquer la restriction de la loi selon laquelle « il n'y a pas lieu de remboursement si les d é p e n s e s 
ont été faites avec le dessein de l 'abandon du droit.» Pour ainsi dire le législateur, s'il avait voulu créer une 
situation ent ièrement claire, aurait pu ajouterà cette disposit ion qu'en général il faut supposer «le desse in 
de l'abandon» et que devra prouver le contraire celui qui ex ige le remboursement. A u sein des fami l les 
saines, en effet , il n'y a pas de droits réservés quant au remboursement quand il s'agit du mélange o u de 
l'utilisation des biens. Cependant, la loi n'établit pas de présompt ion , par conséquent , une autre présomp-
tion domine le litige, à savoir la présomption de la protect ion des biens communs . Tout ce qui se trouve 
dans la possession des conjoints, qu'il s'agisse de biens mixtes o u de biens nets, est régi par la présomption 
de la loi que les objets et biens possédés appartiennent aux b iens communs des conjoints . Ajoutons e n c o r e 
l'expérience générale que lors de l'utilisation des biens, en général , les conjoints ne font pas de déclaration 
de conservation de droits au sujet du remboursement. Il s'ensuit de tout ce que nous venons de dire que 
l'intention du législateur est réalisée: il protège et reconnaît les biens propres, ainsi que sa propriété à 
peine limitée, cependant la disposition de la loi concernant le remboursement favorise plutôt les b i ens 
communs. 
4. Dans la pratique jusqu'à nos jours il n'y eut que rarement lieu de rembourser les biens propres 
épuisés, mais la nouvel le loi rend les points de vue suivis au cours de la juridiction plus décisifs. «Le r e m -
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boursement des b i ens propres utilisés o u épuisés dans le cadre de la vie commune n'aura lieu que dans des 
cas particulièrement motivés.» La partie soumettant une demande de remboursement à ce titre devra, par 
conséquent prouver «un cas particulièrement motivé» si e l le veut atteindre son but par sa demande . 
5. La nouve l le loi a maintenu la règle principale en vertu de laquelle la partie des biens des 
conjoints doit être remise en nature à partir des biens c o m m u n s existant lors de la cessation de la c o m m u -
nauté de vie matrimoniale. Le législateur n'a pas élevé au niveau de la loi les règles partielles qui prov i en -
nent de cette règle générale. Par conséquent , les points d e vue suivis jusqu'à présent par la jurisprudence 
font la règle quant à la question, à savoir comment faut-il compter la dépréciation, respectivement 
l'augmentation de la valeur se produisant pendant la pér iode courant de la cessat ion de la communauté de 
vie jusqu'à la date à laquelle le jugement prononçant la cessat ion de la communauté des biens a force de 
chose jugée ; cet te période correspond pas rarement à deux ou trois années. En tous cas la disposition de la 
loi en vertu de laquel le «en cas de litige le mode de la répartition est déterminé par le tribunal», (dernière 
phrase de l'alinéa (3 ) de l'article 31 d e la Loi), offre une base légale à la pratique judiciaire pour établir une 
pratique fondée sur les principes de base de la loi sur le droit de famille, respectivement pour maintenir et 
développer la pratique antérieurement établie dans ce domaine. 
6. La nouve l l e loi a repris sans aucune modif ication le point de vue de l'appréciation figurant au 
principe de guide № 5 de la Cour S u p r ê m e en vertu duquel «il n'y a pas lieu du remboursement des biens 
communs manquants , respectivement des biens propres manquants si, lors de l'extinction de la c o m m u -
nauté matrimoniale, il n'y a plus de biens communs et la partie tenue de rembourser ne possède pas de 
biens propres.» ( A l i n é a (4) de l'article 31 de la Loi). La reprise sans modification signifie en m ê m e temps 
l'adoption des mot i f s inclus au point 4 du principe de gu ide prononçant cette règle. Surtout à l 'égard sui-
vant: a) Si la communauté de vie conjugale cesse de manière qu'il n'y a ni des biens communs ni des biens 
propres, aucune demande de remboursement ne pourra avoir lieu, mais il pourra déjà y avoir lieu de 
constater que les obligations de pa iement provenant des det tes éventuelles soient à la charge des parties en 
une certaine proport ion déterminée (Article 32 de la Loi ) , b) Il ne peut y avoir lieu d'une obligation de 
remboursement à la charge d'une acquisition de biens o u d'un salaire survenant à l'avenir, c) L'extinction 
des demandes de remboursement entre les biens ne s ignif ie pas la cessation des autres exigences entre les 
conjoints, surtout elle ne provoque pas la perte de la demande des dommages-intérêts. 
ad c) La règle de l'équité élevée au niveau de la loi. E n vertu de la nouvel le loi «lors des arrange-
ments concernant les demandes de la communauté des biens il faut s'efforcer à ce qu'aucun des époux 
n'obtienne des avantages pécuniaires injustes.» (Al inéa ( 5 ) de l'article 31 de la Loi). Le législateur sup-
pose que sur la base des règles de la loi sur le droit de la famille il est possible de régler les cas -modè les re-
présentant la majorité des litiges du régime matrimonial conformément au sens de justice socialiste. C e -
pendant, dans la pratique judiciaire il y a aussi des faits pour lesquels des décis ions violant le sent iment de 
justice sont adoptées , à cause de l'application de la loi m o t à mot. La vie, en effet , crée maints faits pour 
lesquels une réglementation détai l lée rendrait les disposit ions de la loi sur le droit de la famille concernant 
le régime matrimonial par trop casuistique, et vu le nombre de ces dispositions il y aurait des dispropor-
tions dans la loi. E n même temps, m ê m e auprès d'une réglementation des plus détaillées il se peut qu'il y 
ait des faits o ù la décision adoptée ne satisfait pas le sent iment de justice. Par exemple , la communauté de 
vie subsiste encore entre les conjoints , c'est-à-dire il y a communauté des biens, mais chacun des conjoints 
pense déjà au divorce. Dans une tel le situation de la vie une des parties subit un accident de voiture et une 
amputation d'une extrémité dev ient nécessaire ce qui provoque une invalidité totale «permanente» . 
Conformément aux dispositions du droit des biens actuel les dommages- intérêts payés par l'assurance en 
un montant considérable de 1 2 0 0 0 0 Forints deviendront partie des biens communs. Au cas du divorce 
s'ensuivant, en vertu des règles du partage des biens, la moit ié de cette s o m m e peut être revendiquée par 
l'autre conjoint pour sa propre personne. 
Cette décis ion, d'une manière évidente, se heurte au sens de justice, mais on pourrait énumérer 
une masse d ' exemples semblables jusqu'à la demande d e la partie ivrogne, gaspillant les biens de la fa-
mille, ne travaillant pas exigeant la moitié des biens g a g n é s pas l'autre conjoint . Le législateur, en appli-
quant la règle de l'équité é levée au niveau de la loi. peut assurer qu'une décis ion satisfaisant le sent iment 
de justice social iste soit adoptée. 
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ad d) La protection des biens après l'extinction de la communauté de vie matrimoniale. Lors de l 'ex-
tinction de la communauté matrimoniale la communauté des biens prend fin et qu iconque des époux peut 
exiger le partage des biens communs. (A l inéa (2) de l'article 3 0 de la Loi. Cette anc ienne règle est mise en 
valeur ensemble avec la nouvelle disposition incluse à l'alinéa ( 1 ) de l'article 31 de la loi sur le droit de la 
famille. La situation intolérable où la partie la plus forte emporte les pièces les p lus précieuses des b iens 
communs pour les vendre, prend fin. En effet , l'alinéa ( 1 ) de l'article 30 de la loi sur le droit de la famille 
dispose de façon que «Tant que la communauté des biens subsiste, ainsi que dans la période allant de la 
dissolution de la communauté de la vie conjugale jusqu'à la répartition des b i ens communs, ce n'est 
qu'avec le consentement mutuel des époux que peut être a l iénée une espèce des b i e n s communs ou que 
peut être prise toute mesure d'ordre matériel ne concernant pas les biens propres des époux.» 
ad e) L'utilisation du logement ayant été commun dans un immobilier des biens communs ou des 
biens propres. Les règles de droit concernant les affaires des l ogements réglementent en détail l'utilisation 
du logement loué au cas de la dissolution du mariage. Cependant , ces règles ne s 'occupent pas de la ques -
tion, à savoir de quelle manière doit s 'effectuer l'utilisation du logement ayant été c o m m u n si le logement 
se trouve dans une maison correspondant aux biens propres d'un des conjoints o u si le logement se trou-
vait dans un immobilier de maison se trouvant dans la propriété commune des conjoints . Cette lacune du 
droit a été comblée par la nouvelle loi qui dispose de façon que «Le tribunal doit éga lement prendre en 
considération les intérêts concernant la protection de la famil le s'il décide quant à l'usage du logement 
commun des ex-époux lors de la cessation de mariage ou de l'extinction de la communauté matrimoniale». 
(Al inéa (6) de l'article 31 de la Loi). Selon cette disposition les intérêts du propriétaire passent à l'ar-
rière-plan derrière les intérêts de la protection de la famille quand il s'agit de décider sur l'usage du loge-
ment ayant été commun. 
Après avoir esquissé ci-haut les traits caractéristiques, n o u s pouvons résumer l'essentiel de l 'évo-
lution que représente la Loi № I de l'an 1974 dans le déve loppement du modèle de notre régime matrimo-
nial. 
Cette loi a fait épanouir notre régime matrimonial déjà en ses détails. En ayant recours à la prati-
que et aux expériences de la juridiction accumulées au cours des années il a été possible de créer un modèle 
développé et multiple du régime matrimonial. 
L . HARTAI 
Le divorce après la modification de la loi sur le droit de la famille 
I. 
Après l'entrée en vigueurde la Loi sur la modification de la loi sur le droit de la famille c'est à la ju-
risprudence de réaliser dans la pratique les conceptions que le législateur avait f ixées c o m m e objectifs de 
la loi. La responsabilité de ceux qui appliquent le droit dans la réalisation de ces object i f s est au moins 
identique - si pas plus lourde - que celle du législateur, vu qu'au cours de son application l'effet de la règle 
de droit peut se multiplier, mais il peut aussi subir une fracture, voire il peut se retourner à contre-biais. 
11 est particulièrement motivé d'attirer l'attention à cette circonstance en rapport du régime de di-
vorce de la Loi sur le droit de la famille, vu que ce régime offre de larges possibilités d'appréciation. Ц suffit 
peut-être de se référer au fait bien connu que la jurisprudence hongroise est arrivée d u refus complet du 
divorce fondé sur l'accord des conjoints, à sa reconnaissance, en se basant sur un texte inchangé de l'article 
18 de la loi. 
Le régime de divorce du droit de famille socialiste doit satisfaire à deux desiderata: il faut pronon-
cer, sans restrictions, la dissolution du mariage étant devenu un lien formel sans aucune teneur, qui n'est 
plus à m ê m e de répondre à sa destination sociale. En même t e m p s la réglementation concernant la disso-
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lution du mariage doit aussi tenir c o m p t e de l'exigence visant le renforcement du mariage et de la famille. 
Ces deux desiderata créent une unité dialectique dont la mise en valeur coordonnée et d 'ensemble doit 
être assurée dans la pratique judiciaire. L'analyse de la pratique judiciaire actuel le , par contre, montre que 
les tribunaux tiennent compte en premier lieu de la d e m a n d e visant la dissolut ion du mariage et la revendi-
cation du renforcement des l iens familiaux passe à l'arrière-plan. 
A u cours de la création de la loi l'objectif était univoque: la modif icat ion doit contribuer à ladura-
bilité des l iens conjugaux, au renforcement des communautés familiales. 
Il s'ensuit de ce que nous v e n o n s de dire qu'il faut davantage soul igner le fonction éducat ive jouée 
par les tribunaux dans les procès d e droit familial, n o t a m m e n t leur contribution, par voie de la pratique ju-
diciaire, à établir des normes correctes des liens famil iaux internes, à renforcer l'institution du mariage, à 
accroître le s ens de responsabilité des conjoints. Il est cependant question, si les tribunaux sont en mesure 
de répondre à cette tâche, s'ils maintiennent la pratique judiciaire actuel le . 
La quest ion se pose, si d a n s la pratique sociale l e s normes réelles d e s liens familiaux internes étant 
en harmonie avec la réalité sociale , se sont déjà f o r m é e s ? 
Il faut en finir dans l 'opinion publique, mais aussi dans la pratique judiciaire avec certaines illu-
sions. Les ex igences sociales f o r m u l é e s à l'encontre de la famille, en généra l , la destination sociale de la 
famille se trouvent en effet souvent en contradiction avec le modèle de famil le idéal vivant dans l'opinion 
publique et avec nos idées sur le contenu interne du mariage. Ceux qui suivent avec attention les œuvres 
scientifiques concernant le mariage et la famille p e u v e n t souvent avoir l ' impression que les op in ions de la 
sociologie, psychologie, pédagog ie et celle de la sc ience juridique concernant la famille — en tant que 
science de certains compromis — essayent de trouver un équilibre entre les conceptions concernant le 
contenu interne du mariage, ainsi que les exigences sociales et les poss ibi l i tés réelles. 
Est -ce qu'il est en harmonie avec les obligations sociales incombant à la famille si nous plaçons un 
accent exagéré sur le caractère de communauté sentimentale du mariage et de la famille? Il nous s emble que 
nous interprétons mal la constatat ion d'Engels, qui dit, si seul le mariage fondé sur l'amour est moral, 
alors seu lement pourra être cons idéré comme moral le mariage où l 'amour n'a pas encore disparu. Il est 
certain que le maintien et le fonct ionnement de la famil le dépendent grandement de la relation sentimen-
tale des personnes participant à ces rapports, de la mesure des liens sent imentaux réciproques. Le principe 
d'Engels ne pourrait cependant être réalisé sans restes que si les conjoints concluent le mariage librement, 
sans aucune entrave économique ou sociale, si leur indépendance matér ie l le est garantie, s'ils n'ont pas à 
leur charge l'obligation d 'éduquer les descendants, si o n prend soin institutionnellement des membres de 
famille réduits au soin, si une véritable abondance en logements est créée . Et on pourrait continuer 
d'énumérer ce s conditions. Jusqu'à ce moment pourtant, mettre un accent trop fort sur ces traits caracté-
ristiques de la famille pourrait avoir comme c o n s é q u e n c e que la dissolut ion des liens sent imentaux, de 
l'harmonie interne entre les c o n j o i n t s les dispense de toute responsabilité, qu'elle leur ouvre la voie à la 
cessation des liens. Et il n'y a rien de plus facile que de prouver «le changement des sent iments» , parce 
qu'il est imperceptible et unilatéral. Si nous interprétons mot à mot la phrase citée d'Engels — et si nous la 
transplantons dans la pratique judiciaire - , la majorité des mariages devrai t être considérée de nos jours 
comme potentie l lement dissoluble . 
N o u s oublions aussi très souvent que le mariage et la famille sont des rapports légalement réglemen-
tés: des institutions juridiques, pourtant il ne serait pas motivé de proc lamer les liens sent imentaux en 
eux-mêmes en tant que rapports légaux. Ceci est b ien plus ainsi à cause d e s autres fonctions du mariage, à 
cause du dévouement mutuel, du soutien mutuel et des membres de fami l le , de l'éducation des descen-
dants - c'est-à-dire à cause de la réalisation de certaines fonctions soc ia les . Il s'ensuit de ce que nous ve-
nons de dire que la cessation d e s relations sentimentales ne doit pas ê tre suivie nécessairement par la dis-
solution des l iens légaux. (Il e s t par ailleurs remarquable que oe nos jours d'autres rapports juridiques bien 
moins importants du point d e v u e de la société, o f frent aux parties y participant une sécurité bien plus 
grande que le mariage, leur dissolut ion est entourée de bien plus de garant ies juridiques que ce la n'est le 
cas quant au mariage.) 
N o u s n'avons pas pu rédiger le système d e s desiderata des re lat ions internes des conjoints d'une 
manière correspondant en tous égards à la réalité d e nos jours, m ê m e p a s en ce qui concerne les autres as-
s 
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pects. Nous pensons ici au principe de l'indépendance et de la liberté des conjoints. Les faits de la pratique 
sociale sont pour la plupart en contradiction avec le desideratum, qui dit, que le mariage et la famille 
n'empêchent pas le déploiement libre de l'individualité des conjoints , la mise en valeur individuelle des 
conjoints dans l 'exercice de leur profession, dans le déve loppement de leur personnalité, dans le choix de 
leurs relations sociales. L'exigence réelle et juste formulée par la société, à savoir que les familles prennent 
soin de l'éducation de deux enfants ou davantage et que le cadre de la conception et de l 'éducation des des-
cendants soit la famille - permet déjà en soi de mettre un point d'interrogation à la quest ion, notamment si 
dans une famille à plusieurs enfants les deux conjoints ont les m ê m e s chances pour choisir leur profession 
et qu'aucun des conjoints ne devrait avoir une carrière ou profess ion de deuxième ordre, aucun ne devrait 
être soumis à l 'accomplissement des tâches du ménage. En de tels cas, en effet, la division du travail entre 
les conjoints ne permet pas de trouver une solution au-delà d'une certaine limite supérieure - pensons aux 
familles à trois enfants ou plus. Ne serait-ce pas plus correct d'avouer que le mariage et l'acceptation de la 
vie familiale signifient aussi une acceptation d'engagements mutuels et à l'égard des enfants qu'il faut sa-
tisfaire même au cas o ù ceci violerait la mise en valeur individuelle d'un des conjoints? 
(Bien que cela n'appartienne pas au problème du régime de divorce, il est cependant remarquable 
qu'en même temps n o u s n'accordons pas suff isamment d'attention — en ce qui concerne le principe de l'in-
dépendance et de la liberté des conjoints — aux relations pécuniaires de celui-ci. Il faudrait réviser la jus-
tesse de la thèse cons idérée en tant que lieu c o m m u n selon laquelle dans les relations familiales la portée 
du régime matrimonial diminue, respectivement qu'il montre une tendance toujours diminuante. Il est 
bien connu qu'avec l 'augmentation des revenus personnels la valeur et l'importance des obje t s et des biens 
qui se trouvent dans la propriété commune des conjoints, augmentent également. Л cette tendance 
contribuent encore certaines mesures ayant trait à la politique de logement , ainsi par e x e m p l e qu'au-delà 
d'une certaine limite de revenu un couple n'est pas autorisé à l'allocation d'un appartement loué, et qu'il 
ne peut acheter qu'un appartement vendu par le conseil et entrant par la suite dans sa propriété person-
nelle. Il semble que l'ordre de la communauté des biens devient un trait d'union toujours plus fort entre les 
conjoints et que le principe de l' indépendance et de la liberté des c o n j o i n t s - s a réalisation p r a t i q u e - d a n s 
les relations pécuniaires passe à l'arrière-plan.) 
Il n'est pas assez conscient dans l 'opinion sociale que toute adhésion à une organisation ou à une 
communauté correspond aussi à l'abandon d'une partie de l'individualité. Toute personne étant membre 
d'une communauté d ispose d'une liberté d'action moindre et el le doit soumettre ses propres intérêts indi-
viduels aux intérêts de la communauté dont el le fait partie. Ceci ne pourrait non plus être autrement en ce 
qui concerne les relations entre les conjoints, c'est-à-dire les liens familiaux. 
La loi maintient la disposition qui prévoit, que lors de la dissolution du mariage il faut aussi prendre 
en considération les intérêts de l'enfant mineur commun. En vertu de l'indication de la Cour Suprême -
émise au sujet des procès traitant le placement des enfants - « la concept ion morale de notre société attend 
des père et mère qu'ils ne permettent pas, sous l'effet des changements de sentiments f u g i t i f s . . . ou dispo-
sition d'esprit, que l'unité de la famille soit dissoute, au contraire ils doivent surmonter leurs sentiments, 
leurs passions et en ple ine conscience de leur responsabilité aboutir à la reconnaissance qu'aux fins d'un 
déve loppement conforme de leurs enfants il est nécessaire qu'ils restent ensemble et que leur cohabitation 
soit paisible.» Il serait souhaitable que ce v o e u obt ienne à l'avenir, déjà au cours des procès de divorce, 
une attention plus poussée . 
Ainsi donc, la pratique judiciaire devrait contribuer d'une façon plus résolue que jusqu'ici à la 
formation d'une opinion publique qui met l'accent en premier lieu sur l'acceptation de la responsabilité 
accompagnant la conclus ion du mariage et la fondat ion de la famille et qui met en valeur le desideratum de 
la durabilité et du renforcement de l'institution du mariage. Il est év ident qu'un régime de divorce plus sé-
vère ne pourra pas d'un c o u p mener à la formation de normes morales stables dans la pratique sociale. Ce-
pendant, il ne faudrait pas renoncer d'influencer aussi, par la pratique judiciaire, la format ion d'une opi-
nion publique socialement juste. Il ne faut pas oublier que la dissolution facile des mariages est pour ainsi 
dire régulièrement suivie du fait que la conclusion de mariages irréfléchis se multiple el le-aussi . 
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11. 
II s emble ê t re en une con t r ad ic t ion a p p a r e n t e avec ce qui p r é c è d e q u ' a u cours de la modi f i ca t ion 
de la loi sur le droi t de famil le la loi réglemente aussi la dissolution f o n d é e sur la déc lara t ion de volonté 
conco rdan t e des conjoin ts . L e lég is la teur n 'avait p a s vou lu , en p r o c é d a n t ainsi , cont r ibuer à u n e dissolubi-
lité p lus facile des mariages . Il c o m p t a s implement avec l ' expér ience d e la p ra t ique selon l aque l l e toute 
cons idé ra t ion de principe est p e r c é e par la force coe rc i t ive de la p r a t i q u e . L e tr ibunal - bon gré , mal gré -
ne peu t r e f u s e r la dissolution f o n d é e sur un c o m m u n accord , si le but d e s pa r t i e s est c o m m u n . Si ce bu t cor-
respond à la dissolution d u m a r i a g e , dans le p rocès , e n fin de c o m p t e ce sera la volonté d e s p a r t i e s qui 
l ' e m p o r t e r a . Ceci est aussi p r o u v é pa r la pra t ique d e s p rocès de d ivorce hongro i s d ' avan t la l ibéra t ion et 
pa r les expé r i ences de la p r a t i q u e judiciaire des p a y s é t rangers . O r . le légis la teur peut i n c o r p o r e r au ré-
gime de d ivorce des ga ran t i e s q u i cont ra ignent les c o n j o i n t s à une cons idé ra t i on plus sé r i euse grâce à la-
quelle il est possible de p a r e r aux divorces irréfléchis . N o u s avons d é j à exp l iqué au cours des p r é p a r a t i f s de 
la loi q u e nous t enons cor rec t la permiss ion de la d issolut ion f o n d é e su r la déclara t ion de vo lon t é seule-
men t dans les cas, où la loi sou l igne , et non pas c o m m e un voeu m o d e s t e , q u e toutes les q u e s t i o n s re l iées au 
divorce so ien t réglées dans le c a d r e d ' u n e m ê m e p r o c é d u r e , et que la t r ansac t ion judiciaire q u a n t à l 'exer-
cice de la surveil lance des p è r e et mère , à l ' en t r e t i en de l ' enfant et d u conjo in t , l 'usage du logement 
c o m m u n soit une p récond i t ion d e la dissolution. 
L 'a r t ic le 18 actuel d e la loi appor te ra p r o b a b l e m e n t dans n o t r e rég ime de divorce un r e d o u b l e -
men t de r igueur de la d i s so lu t ion fondée sur la déc l a ra t ion c o n c o r d a n t e de volonté. 
La pra t ique judicia i re a n t é r i e u r e cons idéra i t c o m m e c i rcons tance essentielle du p o i n t de vue de la 
dissolut ion d u mariage la d é c l a r a t i o n de volonté d e s con jo in t s , si c e t t e déc la ra t ion était c o m m u n e et libre, 
e x e m p t e d ' i n f luencemen t , s é r i e u s e , réfléchie, f o n d é e sur une d é t e r m i n a t i o n définit ive afin de me t t r e fin 
au mar iage . Selon le pr inc ipe d i r e c t e u r on pouvai t d a n s la règle c o n c l u r e au caractère ré f léchi e t définitif 
de l ' i n ten t ion de se divorcer p a r le fait , que les p a r t i e s avaient mis t e r m e à leur c o m m u n a u t é d e vie et qu 'e l -
les ava ient l iquidé leur a p p a r t e n a n c e mutuel le à t o u s les égards (les c o n jo in t s avaient réglé le p i a c e m e n t e t 
l ' en t re t i en de l 'enfant , l ' e n t r e t i e n du conjoin t , l ' u sage du logement c o m m u n , la cessat ion de la c o m m u -
nau t é des b iens et le port d u n o m ) . Cependan t , la p r a t i q u e judiciaire avai t souligné que la c o n s t a t a t i o n du 
ca rac t è re définit if de la d é t e r m i n a t i o n n'était pas exclue par le seul fa i t , q u e les conjo in ts n ' ava i en t pu tom-
be r d ' a c c o r d q u a n t à t o u t e s les ques t ions con tes tées . La pra t ique jud ic ia i re avait peu t - ê t r e e x a g é r é la por-
t ée de ce point au-delà de l ' i n t e n t i o n du législateur. 11 étai t pour ce t te ra ison f r équen t q u e l e s é p o u x divor-
cés rég la ient après la cessa t ion d e leur lien con juga l les con t roverses subs is tan t quant aux q u e s t i o n s acces-
soires e t d a n s ces cas il é ta i t nécessa i r e de reveni r c h a q u e fois sur t o u t e l 'h is to i re de la d é t é r i o r a t i o n de leur 
mar iage . U n e telle p r a t i que jud ic ia i re n'est p lus poss ib le en vertu d u nouve l article 18. A l ' h e u r e actuelle 
la loi ne cons idère plus l ' a cco rd d a n s les ques t ions accessoires p u r e m e n t et s implement c o m m e une cir-
cons tance de laquelle on p e u t conc lure un c a r a c t è r e définit if , e x e m p t d ' in f luence de l ' i n t en t ion de se di-
vorce r ; se lon la nouvelle r èg l e l ' accord dans les q u e s t i o n s accessoires o u la décision judicia i re relat ive à ces 
ques t ions const i tue une condition préalable de ce q u e le t r ibunal puisse p rononcer la d isso lu t ion en se ba-
sant sur la déclara t ion de v o l o n t é ident ique des con jo in t s . D a n s de te l s p rocès , par c o n s é q u e n t , le t r ibunal 
doit e f f e c t u e r la cons ta ta t ion d e s faits selon les p o i n t s suivants; 
a) Le t r ibunal do i t c o n s t a t e r , si les pa r t i e s son t t ombées d ' a c c o r d q u a n t aux q u e s t i o n s accessoires , 
et d a n s l ' a f f i rmat ive e x a m i n e r si leur accord p e u t ê t r e app rouvé . 
b) Si les par t ies ne p r é s e n t a n t pas un tel a cco rd , sur la d e m a n d e de n ' impor te que l l e par t ie le tri-
buna l doi t éclaircir, au c o u r s d e la procédure , les fa i t s nécessaires à la décis ion en mat ière d e l ' en t re t i en , du 
p l a c e m e n t de l ' enfant , de la c o m m u n i c a t i o n avec l ' en fan t , de l 'usage du logement c o m m u n , de l ' en t re t ien 
éven tue l d u conjo in t . A f i n q u e le tr ibunal puisse d é c i d e r en ma t i è re d u lien conjugal, ces q u e s t i o n s préa la -
bles do iven t ê t re m û r e s à la déc is ion . Le t r ibunal ne p o u r r a p r o n o n c e r un jugement par t ie l p o r t a n t exclusi-
v e m e n t sur les liens conjugaux, ou seu lement sur les ques t ions accessoi res . 
c) Le t r ibunal do i t c o n s t a t e r en re la t ion avec les points p r é c é d e n t s - é v e n t u e l l e m e n t indépen-
d a m m e n t de ceux-ci - si la v o l o n t é des con jo in t s es t défini t ive et e x e m p t e de toute in f luence . Nous souli-
gnons: éven tue l l emen t i n d é p e n d a m m e n t de l ' a cco rd aux ques t ions accessoires, car non s e u l e m e n t l 'ac-
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cord, mais aussi la décision y relative peut constituer la condition préalable de la dissolution. Ainsi par 
e x e m p l e s'il n'y a pas d'accord dans l'usage du logement commun ou quant au placement de l'enfant, mais 
le tribunal a préparé ces questions à la décision judiciaire, il n'y a pas d'obstacle à ce que le mariage soit dis-
sout tenant compte de la déclaration de volonté identique des parties. En même temps il n'est pas exclu 
que m ê m e si les parties sont tombées d'accord dans toutes les questions accessoires, le tribunal ne consi-
dère pas leur accord concernant la dissolution des liens comme définitif et exempt d'influence, car à partir 
d'autres circonstances le tribunal est arrivé à la conviction que la décision des parties est prématurée. A 
l'avenir, par conséquent, les tribunaux, lors de l'examen du caractère définitif, exempt d'influence de la 
déclaration de volonté, doivent accorder une attention plus grande aux faits, par lesquels l'intention des 
conjoints est prouvée: notamment à la durée de la séparation, à l'audition personnelle de la partie défen-
deresse etc. Ceci bien entendu ne pourrait signifier le découverte des raisons de la détérioration de la vie 
conjugale . 
Il nous semble qu'il est fondé de croire, qu'à l'avenir il y aura un décalage des proportions dans la 
répartition, le pesage des procès de divorce. On peut s'attendre à ce que la dissolution fondée sur un ac-
cord deviendra une affaire plus difficilement jugée, ne promettant pas une fin rapide du procès. On peut 
aussi supposer que les parties e l les -mêmes reconnaîtront ceci bientôt et ceux qui désirent une dissolution 
plus rapide et plus simple ne fonderont leur demande sur une déclaration de volonté identique et concor-
dante. 
F . PETRIK 
Le statut de l'enfant 
I 
Partout au monde la situation, l 'évolution, les problèmes de la famille ont passé au premier plan. Il 
est vrai que les mesures envisagées ou prises afin de résoudre les problèmes sont divergentes, cependant il 
existe une conception univoque selon laquelle la famille est particulièrement importante pour la société et 
la société est intéressée à ce que les condit ions nécessaires au déve loppement harmonieux de la famille 
soient assurées.1 
U n e des fonctions les plus anciennes de la famille, sa fonction la plus importante pour l'entité de la 
société est la reproduction biologique de la société et l'éducation de l'enfant. Ce rôle et cette fonction de la 
famille subsistent essentiel lement encore de nos jours. Il n'existe pour ainsi dire aucun territoire où ces 
fonct ions auraient pu incomber à d'autres organes, éventuel lement à l'État lui-même. L'enseignement, 
l 'entretien, les soins physiques et sanitaires etc. peuvent être résolus dans des institutions. Or, les relations 
affect ives , les liens personnels, la sécurité sentimentale accompagnant ces sentiments, tous nécessaires à 
l 'éducation de l'enfant, sont réalisés de la manière la plus parfaite au sein de la famille, dans la commu-
nauté familiale.2 
L'éducation au sein de la famille, les l iens familiaux assurant cette éducation, le sentiment de I ap-
partenance à la famille sont des facteurs ayant une importance particulière dans l'intérêt de l'enfant. Le 
droit de famille peut promouvoir l'intensité de ces facteurs en assurant le statut juridique de la famille. Le 
statut familial - en tant qu'appartenance à la famille - peut être fondé soit sur la descendance, soit sur 
l 'adoption; ajoutons que la situation, au sein de la famille, de l'enfant étant ni de sang, ni adopté, mais 
éduqué en famille peut également être considéré comme réglementé. 
1
 PAP, T.: A családjogi törvény, a népesedéspolitika, valamint a családvédelem időszerű kérdései 
(Les problèmes actuels de la loi sur le droit de la famille, de la politique démographique et de la protection 
de la famille) . Jogtudományi Közlöny, 3 / 1 9 7 4 . KÔSA, E.: A szocialista családpolitika elvi és gyakorlati kér-
déseihez ( A u x questions théoriques et pratiques de la politique de famille socialiste). Társadalmi Szemle, 
3 / 1 9 7 4 . 
2
 C f . KÔSA: o p . c i t . p . 3 2 . 
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Pour l'enfant, la réglementation du statut familial est justement importante du point de vue de 
l 'appartenance à la famille, respectivement du soutien, de l'entretien etc. nécessaires à l'éducation. Par 
conséquent , la réglementation du statut familial correspond aussi en soi à un intérêt fondamental. Il repré-
sente la plénitude car le statut juridique des parents est rempli à l'égard du père et de la mère. 3 Af in d'assu-
rer ceci les règles du droit de famille connaissent plusieurs moyens de droit qui tiennent compte de la pos-
sibilité de choisir, dans une situation donnée , la meilleure solution appropriée. On pourrait brièvement ca-
ractériser ces solutions de manière que si les père et mère de l'enfant ne vivent pas en mariage, le droit de 
famil le permet que le père de sang reconnaisse l'enfant, respectivement qu'il conclue postérieurement 
avec la mère - après la naissance de l'enfant - un mariage et qu'on puisse considérer l'enfant comme pro-
venant de ce mariage. Si ceci ne se faisait pas, le tribunal peut établir la paternité. Il est également possible 
que si l'enfant n'obtient pas, pour une raison quelconque, l'éducation en famille - parce que ses père et 
m è r e ne vivent pas, ou la communauté famil iale dans laquelle il vit, n'est pas appropriée à l'élever - l'en-
fant soit adopté par la vo ie d'une procédure spéciale, et de cette façon on puisse assurer à l'enfant une 
communauté familiale et l'éducation.4 
Les règles du droit de famille n'assurent pas seulement l 'éducation au sein de la communauté fami-
liale, mais aussi que cette communauté familiale soit harmonieuse, qu'elle puisse assumer sans troubles ses 
fonc t ions et soit ainsi appropriée à permettre la formation de l'enfant en un citoyen utile à la société. C'est 
fondamentalement la tâche des père et mère d'accomplir cet objectif .5 
La famille, et dans ce cadre, les père et mère ont le devoir primordial d'éduquer leurs enfants. S'ils 
ne sont pas à même de remplir cette tâche, une série de mesures différenciées adoptées par l'État peuvent 
s'ensuivre. L'État désire avant tout renforcer la famille. Il la soutient, l'aide, lui offre les moyens nécessai-
res afin que l'enfant soit convenablement é l evé . Si l'appui accordé à la famille ne peut mener à des résul-
tats, seulement dans ce cas peut-il être quest ion que l'enfant soit enlevé de son entourage - sans toucher 
les droits des père et mère — et placé dans un institut. Cependant, il peut également y avoir lieu de la res-
triction des droits des père et mère si les père e t mère abusent de leurs droits ou s'ils ne sont pas - ou l'en-
tourage n'est pas - appropriés à élever l'enfant. 
Ainsi donc la situation de l'enfant au sein de la famille est assurée par les dispositions qui régle-
m e n t e n t à nouveau les relations juridiques de l'enfant et de la famille, le statut familial fondé sur la des-
cendance , l'adoption, les droits et devoirs des père et mère, les soins de l'État à l'égard des mineurs, ainsi 
que l'entretien de l 'enfant. Par la suite, nous désirons passer en revue ces dispositions dans leurs détails. 
II 
Le principe fondamental du droit hongrois de la famille est la réglementation de la situation de 
l 'enfant conformément au droit de famille, de son statut familial de manière qu'il lui assure un statut juri-
d ique entièrement égal, indépendamment du fait, à savoir si ses père et mère vivaient en mariage à la date 
de sa naissance, ou s'il est un enfant non pas de sang, mais adopté. D e cette façon, la réglementation du sta-
tut familial est aussi un m o y e n fondamental de l'égalité en droits dans le processus visant la protection ju-
ridique de l'enfant, ainsi que son déve loppement dans la direction désirée.6 
La modification de la loi sur le droit de la famille7 maintient invariablement ces principes et elle les 
renforce par des règles ultérieures. Par conséquent , la présomption de la paternité est uniforme. Quels que 
3
 CSIKY, O.: A gyermek családi jogállása (Le statut familial de l'enfant). Budapest, Közgazdasági 
é s Jogi Könyvkiadó, 1972 . p. 13. 
4
 BACSÓ, J. : Az örökbefogadás (L'adoption). Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1968. 
p. 4 3 . 
5
 L'article 75 modif ié de la loi sur le droit de famille. 
6
 CSIKY: o p . c i t . p . 1 3 4 . 
7
 La loi modif iée par la Loi № I de l'an 1974 et régidée en un texte uniforme. La date de l'entrée 
en vigueur est le 1er juillet 1974. 
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soient les faits sur lesquels la paternité est f o n d é e - mariage, reconnaissance du père, constatation de la pa-
ternité par le tribunal — les m ê m e s effets légaux y sont attachés: les rapports du père et de l'enfant sont 
dans les deux cas identiques (droits et devoirs des père et mère, l iens de parenté, entretien, éducation, 
soins, succession etc.). La situation juridique de l'enfant sera la m ê m e si le statut familial est fondé sur 
l'adoption. 
En outre, la loi sur le droit de la famille, lors de la rédaction des règles concernant la constatation 
de la paternité - l 'établissement de la paternité — tient compte le plus possible des intérêts de l'enfant. La 
structure de la loi est telle qu'el le place l'enfant en une situation plus avantageuse, el le présume le statut 
juridique de famille en sa faveur. C'est-à-dire, devra attaquer ce statut familial celui qui le conteste. Cette 
situation juridique favorable concerne donc uniformément la détermination de la présomption de la pa-
ternité, ainsi que le renversement de la présomption déjà existante . 8 
/ . Le mariage est le lien formant la famille, dont provient, conformément à l'ordre de la vie, l 'en-
fant. La famiile ainsi const i tuée a la tâche d'élever l'enfant. C'est sur ce fait que reposent les règles de la loi 
selon lesquelles il faut considérer comme père de l'enfant la personne avec qui la mère se trouvait en lien 
matrimonial pendant tout ou partie du temps qui a couru depuis le début de la période de la conception 
jusqu'à la naissance de l 'enfant. La nullité du mariage n'a aucun e f fe t sur la présomption de la paternité.9 
D e cette règle on peut déduire plusieurs dispositions protégeant le statut familial de l'enfant. N o -
tamment, selon notre droit de la famille c'est le fait de la conclusion du mariage qui est important. Si, en ef -
fet, la mère a vécu en mariage pendant la pér iode mentionnée, il faut considérer l'enfant comme prove-
nant de ce mariage indépendamment du fait, à savoir si entre les conjoints il y avait une communauté 
conjugale effective, ou s'il y avait entre eux des rapports sexuels . 1 0 Ce t t e présomption peut être renversée, 
mais le procès doit être intenté par la personne qui la conteste et qui est autorisée, en vertu de la loi, à in-
tenter le procès.1 1 Il s'ensuit de ce fait que l 'enfant provient du nouveau mariage existant de la mère m ê m e 
si entre le mariage précédent et le nouveau mariage de la mère 3 0 0 jours n'ont pas encore passé. Si cepen-
dant le tribunal constate que le nouveau mari n'est pas le père, aux termes de la loi il faut considérer 
c o m m e père le mari précédent . 
2. Si les père et mère de l'enfant, lors de la naissance de l 'enfant ou pendant une partie de la pé-
riode de conception, n'ont pas vécu en mariage, la loi prévoit plusieurs possibilités quant à la réglementa-
tion du statut familial de l 'enfant: le père peut faire volontairement une déclaration de reconnaissance, il 
peut conclure un mariage avec la mère de l'enfant, respectivement si aucune de ces solut ions n'était possi-
ble, le tribunal constate la paternité. 
a) La déclaration de reconnaissance du père peut être faite à partir du c o m m e n c e m e n t de la pé-
riode de conception. U n e tel le déclaration devra avoir lieu s'il ne faut pas considérer un autre homme 
c o m m e père de l'enfant et si l'enfant est au moins se izeans plus j eune que la personne faisant la déclara-
t ion, 1 2 
La déclaration ne peut être faite que personnel lement et afin qu'el le ait une force de pleine vigueur 
(c'est-à-dire pour que des e f f e t s légaux ident iques s'ensuivent que dans le cas où les père et mère vivaient 
en mariage) le consentement de la mère et de l'enfant ayant dépassé l'âge de 16 ans révolus est requis. 
La loi n'exige pas pour que la déclaration de reconnaissance soit faite ou pour qu'el le dispose d'une 
vigueur complète que la personne faisant la déclaration de reconnaissance soit aussi biologiquement le 
père de l'enfant. L'examen de cette circonstance, par conséquent, n'est pas nécessaire afin d'effectuer 
l'enregistrement de la reconnaissance à l'état civil. 
8
 La même règle était valable quant à la loi № XXIX de l'an 1946 réglementant pour la première 
fois le statut de l'enfant né hors de mariage. 
9
 L'article 35 de la loi sur le droit de la famille. 
1 0
 CSIKY: o p . c i t . p . 1 8 1 . 
11
 En cas de l 'existence du mariage la présomption de la paternité est valable m ê m e si la descen-
dance est le résultat d'une insémination artificielle effectuée sur la mère. La possibilité de l'attaque est 
fonction du fait, à savoir si le mari y avait d o n n é son consentement . 
12
 II est également nécessaire que la personne faisant la déclaration soit ent ièrement capable. 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 17, 1975 
3 8 6 J. Bacsó 
b) Si la mère de l'enfant conclut, après la naissance de l'enfant, un mariage, son mari devient le 
père de l'enfant, tout en supposant qu'il ne faut pas considérer un autre h o m m e en tant que père, l'homme 
est plus âgé que l'enfant d'au m o i n s seize ans et qu'il reconnaisse l 'enfant comme étant le sien. Avant la 
modification en 1974 de la loi, la conclusion d'un mariage de la mère était accompagnée de la détermina-
tion de la paternité du mari si le père avait connaissance de l'enfant, mais n'avait pas déclaré que l'enfant 
n'est pas issu de lui (il n'avait pas fait une déclaration dite d'«exclusion»). Cette règle prêtait à de nom-
breux malentendus. Le «si lence» du père était, par conséquent, accompagné de la détermination de la pa-
ternité, alors qu'il se pouvait fort bien qu'il n'avait m ê m e pas connaissance des conséquences juridiques 
que l'omission de sa déclaration pouvait engendrer. La réglementation du statut juridique de l'enfant, 
l'acceptation de l'enfant exige une déclaration claire et définie. C'est pour cette raison que la loi modifiée 
exige à la place de la présomption s'ensuivant sur la base de «l 'omission» une déclaration de reconnais-
sance consciente . 1 3 Ici aussi la règle générale d e m e u r e en vigueur se lon laquelle la nullité du mariage n'a 
pas d'influence sur la descendance de l'enfant. A u cas de la conclusion ultérieure d'un mariage nul la pré-
somption de la paternité est valable. 
c) Si la détermination du père de l'enfant ne mène à un résultat ni par la conclusion du mariage de 
la mère, ni sur la base de la déclaration de reconnaissance du père, la paternité pourra être déterminée par 
la voie judiciaire, dans le cadre d'un procès. En vertu de la loi ceci peut avoir lieu dans les cas suivants: 
- l 'homme a vécu, dans la période de la concept ion, avec la mère pendant une pér iode prolongée 
parmi des circonstances indiquant une communauté de vie, ou 
- l 'homme a eu, pendant la période de concept ion, des rapports sexuels avec la mère pendant une 
période prolongée, ou 
- l 'homme a eu un seul contact sexuel avec la mère pendant la période de la concept ion et en pe-
sant avec soin toutes les circonstances on peut de plein droit en déduire la conclusion que l'enfant provient 
de ce contact. 
Le tribunal détermine la paternité sur la base d'examens détail lés, d'une expertise d'un expert-
médecin et d'autres preuves. A l'encontre de la détermination de la présomption de la paternité aux cas de 
la conclusion du mariage ou de la reconnaissance, le tribunal prononcera un jugement sur la détermination 
de la paternité s'il voit prouvé que l'enfant provient vraiment de lui (père biologique) . 1 4 
Parmi les conditions prévues par la loi quant à la constatation de la paternité la communauté de vie 
ou les contacts sexuels pendant une période de t e m p s prolongée sont des règles appropriées à la détermi-
nation du statut juridique familial de l'enfant, a i sément prouvables et servant l'intérêt de l'enfant. Sur la 
base de la communauté de vie prolongée, respect ivement des rapports sexuels prolongés on peut aboutir à 
la conclusion que l'enfant provient de ce contact. C'est justement à l 'encontre de ceci que la personne qui 
nie cette descendance doit aff irmer qu'en c o n s é q u e n c e d'une circonstance excluante que lconque la des-
cendance e l l e - m ê m e est exc lue . 1 5 
3. En vertu de la loi sur le droit de la famil le la présomption de la paternité peut être attaquée de-
vant le tribunal. La précondition en est la preuve que le père putatif n'est pas entré en relations sexuelles 
pendant le temps de la concept ion avec la mère de l'enfant ou bien, si d'après l'examen des circonstances, il 
est autrement impossible que l'enfant soit le sien (par exemple examen des qualités de sang excluant la pa-
ternité). La présomption de la paternité fondée sur la reconnaissance peut aussi être at taquée sur la base 
que les condit ions de la paternité n'ont pas été rempl ies (par exemple la différence d'âge n'existe pas, les 
déclarations de consentement manquent) . 1 6 
13
 A u cas de la conclusion d'un mariage il est cependant suffisant que la déclaration de reconnais-
sance ait été faite et que par la suite le mariage ait é t é conclu, des déclarations de consentement ne sont pas 
requises. 
14
 Si le fait de la descendance biologique ne peut pas être prouvé, il peut se produire que le tribu-
nal oblige à la pension alimentaire l 'homme qui a eu des contacts sexuels avec la mère pendant la période 
de conception (Article 4 3 du décret-loi № 2 3 de l'an 1952). 
1 5
 NIZSALOVSZKY, E.: A család jogi rendjének alapjai (Les bases de l'ordre légal de la famille). Bu-
dapest, Akadémia i Kiadó, 1963. p. 452. 
16
 L'article 4 3 de la loi sur le droit de la famille. 
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Le délai de l'attaque est d'un an. Ce bref délai protège les intérêts de l 'enfant, à savoir il ne permet 
pas qu'on puisse contester sans l imites de temps le statut juridique familial de l'enfant. Vu que dans la pra-
tique cette solution s'est avérée rigide, la loi modifiée autorise le procureur à l'attaque, même après l'expi-
ration de ce délai , sous certaines condit ions. 1 7 
III 
Le but de l'adoption, se lon le droit de la famille hongrois est l 'établissement de relations famil iales 
entre l'adoptant et l'adopté et l'assurance de l'éducation en famille de l'enfant dont les père et mère ne vi-
vent plus ou dont les père et mère ne sont pas à m ê m e d'é lever convenablement leur enfant. L'adoption, 
selon le droit hongrois , offre une éducat ion en famille. Il s'ensuit de cet object i f qu'on ne peut adopter 
qu'un mineur, alors que l'adoptant doit être une personne majeure, ent ièrement capable et appropriée à 
tous les égards (moraux, de santé) à offrir à l'enfant un foyer de famille, à devenir père ou mère de l'enfant 
et à l 'élever.1 8 
1. Af in que l'adoption atteigne son but, pour qu'el le établisse des l iens durables et harmonieux 
entre l'adoptant et l'adopté, une des conditions fondamenta les est de so igneusement préparer l 'adoption. 
Ceci, selon les règles du droit de la famille hongrois, re lève de la tâche de l 'autorité tutélaire car l 'adoption 
est établie avec l'autorisation de l'autorité tutélaire. En font part l'appréciation de la qualité de l 'adoptant, 
l'examen de l 'entourage familial, la détermination si l 'enfant lui-même est approprié à ce qu'entre lui et 
l'adoptant des relations de père et mère et d'enfant so ient établies. 
Quant à l'adoption, le droit de famille hongrois ne connaît aucune discrimination de race, d'ori-
gine, de religion o u autre. Peuvent ê tre adoptant l 'homme et la femme. Peut être aussi adoptant un ressor-
tissant étranger. U n citoyen hongrois peut aussi adopter un enfant étranger si auparavant l'enfant a é t é na-
turalisé. 
Une des exigences fondamenta les de l 'adoption et de la procédure visant à l'autorisation de 
l'adoption est que ni l'enfant, ni d e s personnes non c o m p é t e n t e s ne prennent connaissance du fait que 
l'enfant n'est pas un enfant de sang, mais un enfant a d o p t é . Les règles de la loi sur le droit de la famil le as-
surent qu'uniquement l'adoptant aie le droit de décider s'il découvre devant l'enfant adopté la réalité et, 
dans l'affirmative, à quelle date il le fait. 
Af in de garantir davantage le caractère confidentiel de l'adoption la loi modif iée a incorporé plu-
sieurs nouvelles dispositions. En dehors des règles en v igueur jusqu'à présent au sujet du secret de la pro-
cédure la loi prévoit une catégorie de l'adoption fondée sur le fait que les père ou mère renoncent de leur 
enfant et le remet tent aux autorités tutélaires dans l' intérêt de son adoption. Par la suite c'est l'autorité tu-
télaire qui procède , l'enfant est placé dans un institut et l'autorité tutélaire prend soin de l 'adoption de 
l'enfant. Les père et mère de sang ne pourront pas prendre connaissance de l 'adoption, respectivement ils 
n'ont pas de droit de recours contre la décision autorisant l'adoption. L'adoption a lieu de m ê m e sans la 
connaissance de la personne de l 'adoptant si les père et m è r e ne sont pas appropriés à élever l'enfant et ce-
lui-ci est mis aux so ins de l'État par la suite d'une mesure de l'autorité tutélaire . 1 9 
2. La mise en valeur de l 'adoption est légalement le plus directement assurée par les e f fe ts légaux 
que le droit de la famil le , le droit civil et d'autres branches juridiques attachent à l'adoption. La so lut ion du 
droit hongrois est que l'adopté est en levé de sa famille de sang et placé dans la famille des adoptants. A 
l'adopté, au sein de la famille de l 'adoptant, revient un statut juridique familial complet: l'adopté dev ient 
enfant des adoptants , parent de leurs parents, ses relations avec ses père et m è r e de sang et ses parents sont 
supprimées. 
17
 Cf. CSIKY: op. cit. p. 3 0 4 ; NIZSALOVSZKY: op . cit. p. 459 ; PAP, T.: Magyar családi jog (Le droit 
hongrois de la famil le) . Budapest, Tankönyvkiadó, 1967 . p. 214. 
1 8
 C f . BACSÓ: o p . c i t . p . 5 2 . 
19
 Le droit de l'adoptant es t le renseignement. 
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Pendant l 'existence de l 'adoption l'adopté dispose du droit de l'entretien et de la succession dans le 
cercle des parents de l'adoptant. L'adopté porte le nom d e famille des adoptants et sur la demande d e s 
adoptants les autorités tutélaires peuvent également changer son prénom. 
Après l 'adoption la naissance de l'adopté doit à n o u v e a u être inscrite au registre de l'état civil et au 
nouveau registre de l'état civil il faut inscrire les adoptants en tant que père e t mère de sang.2 0 
3. Selon le droit hongrois l 'adoption n'est pas indissoluble. Si, en effet , l'adoption ne peut pas 
remplir son but et sa destination sociale o u si soit l'adoptant, soit l'adopté t émoignent une attitude à c a u s e 
de laquelle les relations deviennent insupportables pour l'autre partie, la dissolution aura lieu. La modi f i -
cation de l'an 1974 de la loi sur le droit de la famille a choisi sur la base des expér iences de la pratique une 
solution selon laquelle, à la place des règles antérieures concernant l'adoption, pas suffisamment souples , 
el le offre au tribunal une plus large possibil ité de dissoudre l 'adoption non propre à réaliser des liens fami -
liaux réels, un contact affectif, et n'existant qu'en tant que l iens formels. A u sujet de la dissolution de 
l'adoption - si cel le-ci a lieu sur la base d'un accord c o m m u n des parties (de l 'adoptant et de l 'adopté) — 
c'est l'autorité tutélaire qui décide, par ailleurs c'est le tribunal qui tranche la question.2 1 
IV 
Selon la loi sur notre droit de la famille l'éducation de l'enfant, son déve loppement sain p e u v e n t 
être réalisés le mieux dans un entourage familial harmonieux. Il s'ensuit, que les regies du droit hongrois 
renforcent la famille, elles la sout iennent , elles rendent les père et mère responsables de l'éducation de 
leurs enfants. L'enfant n'est enlevé du cercle de famille que si les père et mère sont morts ou s'ils ne sont 
pas appropriés à é lever leur enfant. Par conséquent l 'amendement , sans toucher les droits et devoirs des 
père et mère, a déf in i dans la sphère des soins à donner à l 'enfant par l'État les m o y e n s qu'on peut appli-
quer aux fins du renforcement, du sout ien de la famille, dans l'intérêt de l'assurance d'un déve loppement 
sain de l'enfant. 
1. Les droits et devoirs des père et mère reviennent à parts égaies aux père et mère. Les père et 
mère sont conjointement tenus de soigner, d'éduquer, d'entretenir leur enfant. Ils sont les représentants 
légaux de l'enfant, les administrateurs de ses biens. L'enfant est tenu de se comporter avec respect envers 
ses père et mère, il doit leur obéir et contribuer, dans la mesure du possible, à l'efficacité de leurs efforts . 
Si les père et mère ne vivent pas ensemble, la surveillance parentale est exercée par le père o u la 
mère chez lequel (laquelle) l'enfant est placé. 
Le tribunal fait cesser la surveillance parentale si le père ou la mère en abusent gravement au d é -
triment de l'enfant, s'ils négligent gravement les intérêts d e l'enfant, et menacent, par leur comportement , 
le bien de l'enfant, en particulier son développement. 
a) Fait partie des droits des père et mère que ce sont eux qui élèvent leur enfant, par conséquent ils 
peuvent demander la remise de l'enfant à quiconque qui ie retient illicitement c h e z soi. Si les père et m è r e 
vivent séparément ou si leur mariage a é té dissous, en cas de l'absence de leur accord le tribunal déc ide , 
chez qui l'enfant sera placé. A cet égard la règle de droit mod i f i é - afin d'éviter les interprétations erronées 
de la pratique22 — prévoit clairement que c'est exclusivement l'intérêt de l 'enfant qui déterminera o ù l ' en-
fant devra être placé. 
En vertu de la loi il faut placer l'enfant chez le parent, o ù son déve loppement corporel, intel lectuel 
et moral le plus favorable pourra être assuré. Si cependant le placement chez le père ou ia mère menace les 
intérêts de l'enfant, le tribunal peut également le placer autre part (par exemple chez les grands-parents, 
20
 Quant à l 'examen des e f fe t s juridiques de l 'adopt ion cf. BACSÓ: op . cit. p. 164. 
21
 Quant à la dissolution de l 'adoption cf. NIZSALOVSZKY: cf. op. cit. pp. 4 1 7 et 418; BACSÓ: op . cit. 
p. 150. 
2 2
 Le texte de l'an 1952 de la loi sur le droit de la famille considérait d 'une façon résolue les inté-
rêts de l'enfant c o m m e étant décisifs. 
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chez d'autre parents, d a n s un institut). La pratique judiciaire porte un grand soin à l 'examen des intérêts 
de l 'enfant. Se rattache aussi à ce fait qu'un changement du p lacement de l'enfant ne pourra avoir lieu que 
si les circonstances sur lesquel les le tribunal avait fondé sa décision, ont postérieurement essentiellement 
changé et le déve loppement de l'enfant n'est plus assuré dans son entourage.2 3 
b) Les père et mère ont le droit, mais aussi le devoir d'entretenir leur enfant. S'ils n'accomplissent 
pas ce devoir, le tribunal les en obligera, voire en des cas plus graves il leur infligera une peine. La mesure 
de la pension alimentaire, le mode de sa perception sont réglementés par les règles de droit particulière-
ment favorablement dans l'intérêt de l'enfant. La règle de droit modi f i ée simplifie le m o d e de la fixation, 
en outre elle permet que l'Etat accorde des facilités en certains cas quant aux ennuis reliés à la perception. 
Le montant de la pens ion alimentaire correspond au cas d'un enfant en général aux 2 0 % du salaire 
ou du revenu de la personne obligée. Ce montant peut aussi être plus é levé si les besoins de l'enfant le ren-
dent nécessaire. Le montant ne peut être inférieur à 20% que si les besoins de l'enfant en sont satisfaits, 
respectivement si l'autre parent - le père o u la mère - est à m ê m e de remplacer par une contribution 
conforme ce qui est nécessaire à l'enfant. Cependant le montant de la pension alimentaire ne peut pas être 
supérieur à 50% du salaire de la personne obl igée , même pas si e l le est tenue de pourvoir à l'entretien de 
plusieurs enfants.24 
La pension alimentaire précède, au cours de la perception, toutes les autres redevances. Si le sa-
laire n'est pas suffisant pour satisfaire la pension alimentaire ou s'il n'y a pas de salaire (de revenu) 
conforme, il est aussi poss ible d'avoir recours à d'autres biens de la personne obligée pour satisfaire la pen-
sion alimentaire. 
Si la perception de la pension alimentaire est devenue diffici le ou est impossible, l'État avance en 
faveur de l'enfant la pens ion alimentaire. D e cette manière il prend à sa charge la perception. Les mon-
tants avancés seront perçus de la personne obl igée en tant que revendications de l'État. En de tels cas la 
personne obligée est t enue de payer des intérêts moratoires. 
c) Appartient éga l ement aux droits du père ou de la mère , si l'enfant n'a pas é t é placé chez lui, le 
droit de voir son enfant, de maintenir avec lui des relations, de l 'éduquer et de le diriger conformément. 
Les rencontres avec l 'enfant sont réglementées par l'autorité tutélaire dans l'intérêt de l'enfant. La durée 
de cel les-ci dépend aussi de l'âge de l'enfant. 
Les rencontres do ivent aussi être faci l i tées par le père ou la mère chez qui l 'enfant est placé. Le 
père o u la mère doivent en e f f e t tout faire afin que l'enfant soit en contact avec les père et mère même si les 
rapports entre le père et la mère se sont te l lement détériorés qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. Si en 
effet le père ou la mère n'assure pas les rencontres sans difficultés, ceci peut donner raison à ce que le tri-
bunal procède à la modif icat ion du placement de l'enfant.25 
2. Si l'éducation de l'enfant chez les père et mère n'est pas convenable, si la communauté familiale 
a des problèmes, l'État vient en aide, par diverses mesures, à la famille, il la soutient afin qu'elle puisse ac-
complir ses tâches, parmi cel les-ci une des fonct ions les plus importantes, l'éducation des descendants. La 
loi mod i f i é e résume ces mesures sous la dénominat ion «soins d o n n é s par l'État aux mineurs». Ces mesures 
sont déve loppées par les règles de droit relevant des affaires d e s autorités tutélaires.2 6 
Les soins de Г État d o n n é s en faveur des mineurs comportent en permier lieu des mesures qui ser-
vent, au sein de la famille, au renforcement et au soutien de la famille dans l'intérêt de l'éducation de l'en-
fant dans la direction dés irée . Il s'agit des mesures protectrices et de soins qui prévoient que l'autorité tuté-
laire procède à l'audition d e s père et mère, qu'el le attire l'attention de l'enfant en âge d'adolescence ou les 
2 3
 La pratique judiciaire ne considère pas comme motivé de changer l 'entourage si l'entourage 
ayant existé jusqu'à ce m o m e n t avait été conforme. Elle ne considère non plus comme indiqué de séparer 
les frères et sœurs les uns des autres etc. 
2 4
 U n e condition générale de l'entretien selon le droit de famille est que la personne y autorisée se 
trouve dans le besoin soit à cause de son âge, soit à cause de son état de santé. 
2 5
 La décision de principe en droit civil № XXI modif iée par la Cour Suprême. 
2 6
 L'article 71 de la loi sur le droit de la famille, décret du Conseil des Ministres № 13 /1974 . 
(V. 14.) sur la modification des dispositions concernant les soins des mineurs par l'État, décret du Minis-
tère de l'Instruction Publique № 1/1974. (VI . 27 . ) sur la procédure des autorités tutélaires. 
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père et mère à leur comportement non convenable. Elle contribue à ce que l'enfant soit placé dans une 
pouponnière, dans un jardin d'enfant ou dans un foyer d'enfant, elle soutient son placement dans un col-
lège ou dans un foyer d'étudiants. Si le comportement des père et mère n'est pas conforme à l'éducation de 
l'enfant, l'autorité tutélaire peut aussi s'adresser au lieu de travail des père et mère ou au comité des loca-
taires afin d'amener les père et mère à une attitude convenable. 
Si la situation sociale (problèmes de logement , difficultés matérielles, circonstances hygiéniques) 
empêche les père et mère par ailleurs appropriés à l 'éducation de l'enfant d'offrir une éducat ion convena-
ble à leur enfant, l'autorité tutélaire accorde un soutien occasionnel (aide financière, soutien de vêtements 
etc.) à la famille ou l'appuie par une assistance régulière. En cas de nécessité l'enfant est placé dans un 
institut sans aucune restriction des droits des père et mère. 
Si les père et mère ne sont pas aptes à é lever l'enfant ou c'est justement l 'entourage familial qui 
menace le déve loppement de l'enfant (les membres de famille majeurs y habitant, d'autres parents etc.) et 
le placement de l'enfant chez des parents ou dans un institut n'offre non plus une solution, l'autorité tuté-
laire met l'enfant sous les soins de l'État. Cette mesure correspond à une limitation des droits des père et 
mère et dure aussi longtemps que l'enfant ne peut être remis dans l 'entourage familial de ses père et mère 
o u jusqu'au moment où il a atteint sa majorité.2 7 
Une des formes des soins de l'État correspond à l'ordonnance d'un curateur pour le mineur. Si, en 
effet , le mineur ne se trouve pas sous la surveillance des père et mère (car par exemple ses père et mère 
sont morts ou leur surveillance parentale a été supprimée, ou ils sont par ailleurs empêchés dans l'exercice 
de la surveillance), en vertu de la loi le mineur se trouve sous une curatelle. En de tels cas l'autorité tuté-
laire ordonne pour le mineur un curateur si possible parmi un des parents y appropriés. Si le mineur se 
trouve sous les soins de l'État et s'il a été placé dans un institut de l'État, son curateur sera le directeur ou 
l'adjoint du directeur de l'institut. 
Le curateur est le représentant légal du mineur, il administre ses biens. Il est tenu de veiller à l'édu-
cation de l'enfant. Le curateur se trouve sous la surveillance, le contrôle et la direction réguliers des autori-
tés tutélaires. 
V 
La modification en 1974 de la loi sur le droit de la famille embrasse une large sphère des rapports 
relevant du droit de la famille. La majorité de ces d i spos i t i ons - en outre des nouvelles règles concernant le 
mariage - concerne l'enfant, le statut familial de l'enfant et sa situation au sein de la famille. L'objectif des 
nouvelles règles est de réglementer. - en laissant intacte la responsabilité des père et mère - d'une nou-
velle manière l'éducation et l'entretien de l'enfant dans l'entourage familial. Toutes ces règles ont rendu 
nécessaire de constituer de nombreuses mesures détai l lées ultérieures qui, tout en formant un système 
uniforme avec les règles de la loi sur le droit de la famille, servent à une réglementation m o d e r n e de la si-
tuation juridique de la famille et du statut de l'enfant. 
J . B A C S Ó 
The Act on Social Insurance 
A s it is put down in paragraph 58 of the Constitution of the Hungarian People's Republic, the 
citizens are entitled to have material supplies in case of old age, illness, and disability to work. The right for 
material supplies is ensured by the state in frame of social insurance and with the system of social institu-
tions, respectively. 
The Act II of 1975 on social insurance can be regarded as an important measure of progress in the 
field of the ensurance of the realization of the fundamental civil right in question. 
2 7
 Pour les soins de l'État il faut payer une rémunération qui est identique, quant à s o n montant et 
aux conditions de sa fixation, à la pens ion alimentaire due à l'enfant. 
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Earlier, the system of the rules of social insurance was not uniform, as the principal rules were fixed 
separately for each field of insurance in the period o f 1955 to 1970; bes ides , certain forms o f supply were 
modified several times in the meant ime, with the result that the several hundred various rules, constituted 
in various f ie lds and in subsequent times, became eventual ly almost incomprehensible. In v i e w of this, it 
was absolutely necessary to pass a new, comprehensive , bill. 
The Ac t consists of eleven chapters. 
Chapter I contains general dispositions. First of all, the purpose o f the Act is determined, saying 
that the objective of the Act is to regulate and improve the material supplies , due to the cit izens taking part 
in the labour activity of the socialist society as well as to their relations, o n the basis of the disposit ions of 
the Constitution and within the frame of social insurance, with the application of uniform principles. 
A s for the fundamental principles of the Act , it should be accentuated first that social insurance is 
regarded to be a task of the state. Although a contribution is payable by the citizens to c o v e r state ex-
penses, expenditures surpassing revenues are covered by the state. Material supplies are adjusted to the 
accomplished work or the requirements of social security, respectively. W o r k e r s performing hard work, or 
that causing damages to health, and those who suffered an industrial acc ident togetherwith their relations, 
are entitled to an increased rate o f supply. Special care is to be taken f o r the material supply o f women, 
youth, and famil ies having children. 
Under the provisions of the Act , insurance comprises workers b e i n g in labour relations, members 
of industrial co-operatives, co-operat ive farms, f i shermen's co-operatives , specialized agricultural co-
operatives1 (referred to in the fo l lowing as co-operat ive farms), apprentices in industrial works , outside 
workers2 , and those performing work regularly and personally on the bas is of a commission. T h e range of 
the persons covered by insurance can be extended by the Council of Ministers. 
The insurees may obtain right to health insurance, maternity insurance, family allowance, pension, 
and accident insurance. The relat ions of the insurees are also entitled to take the various supplies under the 
system of social insurance. In exceptional cases justifying a particular consideration, the Counci l of Minis-
ters may grant a supply in the frame of social insurance, even departing from the relevant legal disposi-
tions. 
Chapter 11 deals with health and maternity insurance. In the field o f health and maternity supplies, 
the insurees are entitled lorsickness benefit, confinement benefit, and maternity benefit. In case o f the death 
of the insuree, a survivor's benefit is payable. 
A s a rule, the workers are entitled for s ickness benefit for the durat ion of their disability to work 
and for a maximum delay of one year or two years, respectively, in case o f tuberculosis. The a m o u n t of the 
sickness benef i t is to be determined on the basis of the daily average w a g e preceding the beg inning of disa-
bility to work. T h e rate of s ickness benefit is f ixed by the Council of Ministers but. except ion made for 
sickness benefit due for the duration of care in a hospital , its actual rate must not be inferior to 6 5 per cent, 
of the daily average wage or 75 per cent of same, respectively, in case o f a longer period c o v e r e d by insur-
ance and an uninterrupted labour relationship. 
The maternity confinement benefit is due for a period corresponding to the duration o f maternity 
holidays. Its rate is the full amount of the daily average wage provided that the woman in ch i ldbed was in-
sured for minimum 270 days within two years preceding the birth. In case o f a shorter period o f insurance 
covering, however , 180 days at least, the rate of the maternity conf inement benefits equals 6 5 per cent of 
the daily average wage. 
1
 Special ized agricultural co-operatives display their activity on a co-ordinated, large-scale man-
agement basis in one or more distinct branches of agriculture, and tfiey g ive support for their members to 
their work being in conformity with the objectives of the specialized co-operat ive . Accordingly, these co-
operatives are working at a lower level of collectivization than co-operat ive farms. Besides, the general 
rule is that the disposition applicable to co-operative farms are equally val id for specialized co-operatives , 
and exceptions are stipulated in the individual disposi t ions of the relevant legal rules (Law-decree No. 34 
of 1971, paragraph 2.). 
2
 Every Hungarian citizen can be employed as an outside worker provided that h e / s h e is entitled 
to enter into a labour relationship. Apart from product ive work, an outs ide workercan be charged to per-
form any sort o f administrative, technical, mental etc. work provided that the accomplished work is 
measurable ( D e c r e e No. 1 6 / 1 9 6 7 (XII. 27.) Mü. M., paragraphs 2. a n d 4.) . 
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The conditions o f the granting of maternity and survivor's benef i t are regulated in detail in the re-
levant legal dispositions. 
In Chapter III dea l ing with family allowance, first of all the circle of the entitled persons is put down 
in the Act . Thus insurees l iving with two ox more children in their household are entit led to take a family al-
lowance . In case of a single child, the family al lowance is payable if the insuree is a solitary person or the 
child has been ill for a longer time or he/she is physically or mental ly defective. From the point of view of 
be ing entitled to family al lowance, any child should be taken into consideration who is a) younger than six-
teen years; b) older than sixteen but younger than nineteen years and is attending the regular course of a 
primary or secondary educat ing institution ; c ) suffering from a last ing disease or physically or mentally d e -
fect ive. 
In Chapter IV o f the Act , retiring allowances are regulated. Retiring allowances, in the own right of 
the pensioner, comprise o ld-age pension, physical disability pens ion , old-age a l lowance , and allowance 
for disability to work. Retiring allowances o f the relatives include widow's pension, severance pay, or-
phan's allowance, parents' pension, and w i d o w ' s allowance. 
Retiring a l lowance is payable for the person entitled to benef i t it on a single bas is only. Those w h o 
are entitled to concurrent retiring allowances or accident al lowances, respectively, ha ve the right to choose 
o n e of them. 
A s it is provided in the new. uniform scale , the maximum uniform rate of the o l d - a g e pension of a 
worker , employee, or m e m b e r of a product ion co-operative a m o u n t s to 33 per cent o f the salary or in-
c o m e , respectively, in c a s e of a minimum serv ice covering ten years . Up to 25 years o f service, the yearly 
rate of increase of the pens ion is of 2 per cent , and of 1 percent, respectively, for a service o f 26 to 32 years; 
finally, the |pension increases by 0.5 per cent yearly for a service period of 33 to 4 2 years. The maximum 
a m o u n t of the pension is 7 5 per cent of the full salary, and this may be obtained after a service of 42 years. 
O n account of the regulat ion described a b o v e , first of all workers and employees with a lower time of ser-
vice and insurees retired after a longer period of service, surpassing usually 35 years, go t in a more favour-
able position, compared to their former condit ions . 
The pension supplement stimulating those beyond retiring age to keep on working continued to be 
an integral part of the pens ion system. Taking a service of 3 to 4 years beyond retiring age for a physical 
worker , this surplus work permits to attain a rate of pension corresponding to 95 per cent of the average 
salary. 
The actual a m o u n t of the old-age pens ion is to be fixed o n the basis of the average monthly income 
f rom the principal occupat ion, obtained in the year of retirement until the date of the f ix ing of the pension, 
o n the one hand, and taking the most favourable average of three years out of five ca lendar years preced-
ing directly the year o f retirement, on the o ther hand. 
Men with c o m p l e t e d 60 years and w o m e n with completed 5 5 years, respectively, are entitled to re-
ce ive an old-age pension provided that the retiring person has a min imum service of ten years. Those per-
forming a job involving an increased strain o f the organism or particularly detrimental to health, respec-
tively, are granted an exemption of age. 
A s regards the retiring age of the m e m b e r s of co-operative farms, the Act prov ides for its reduc-
t ion by one year in each calendar year from the 1 st January, 1976 , o n ; accordingly, their retiring age will be 
identical with that of the workers and e m p l o y e e s living on wages and salaries by the 1 st January, 1980, i . e . 
the retiring age will be uniform from that date on. 
A pension for invalidity is payable for o n e whoa) lost h i s /her ability to work at a rate of 67 per cent 
as a result of a damage to his/her health or a physical or mental deficiency, respectively, and no improve-
m e n t can be expected in his/her state for a year (denominated an invalid in the fo l lowing) ; b) performed 
work for the required per iod of service; c) is unable to perform regular work or his /her income is consider-
ably inferior to that ob ta ined prior to h i s /her becoming invalid. 
The amount of the pension for invalidity depends on the age of the invalid at the moment of his /her 
b e c o m i n g invalid, the duration of the per iod o f service performed until the, date of f ix ing of the pension, 
and the degree of invalidity, respectively. Corresponding to the degree of invalidity, a person invalid but 
not completely incapable o f work is ranked to th e 3rd class of invalidity; those being complete ly unable to 
work but not needing, however , to be taken in care, belong to the 2nd class of invalidity; finally, the 1st 
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class of invalidity consists of those being completely unable to work and needing to be taken in care. The 
amount of the pens ion for invalidity is fixed by the Council of Ministers. 
As for the amount of the pension, it must not be inferior to thirty-three, thirty-eight, or fourty-
three per cent of the average monthly salary, respectively, in the order of succession of the three classes of 
invalidity referred to above. In case that an invalidity pensioner is re-classif ied to an other class of invalidi-
ty, on account of a change of the degree of his/her invalidity, the amount of the respective pens ion for in-
validity is to be modif ied accordingly. On the complet ion of the age giving right to receive an o ld-age pen-
sion, the amount of invalidity pension must not be modif ied, however, on account of the change of the de-
gree of invalidity. 
The right to receive an invalidity pension ceases to exist if the pensioner is no more invalid or is 
working regularly and, besides, his/her income is not considerably inferior, since four months , to the 
amount he/she could earn, without being invalid, for the job performed prior to his/her b e c o m i n g invalid. 
Nevertheless , the right to receive an invalidity pens ion is renewed, irrespective of the duration of the 
period of service, if the other conditions of this right reappear within a delay of five years c o u n t e d from the 
termination of the pension concerned. 
The detailed rules referring to old-age al lowance and allowance for invalidity are put down in the 
relevant enacting clauses of the Act. 
Service time is to be understood the period of a labour relation, a membership in an industrial co-
operative, an apprenticeship in vocational training, or of work, performed regularly and personally as on 
outside worker, or by virtue of a commission. The t ime of military service is considered äs service time as 
well. In case of an interruption of service time, superior to five years wi thout any intermittent further inter-
ruption, the service time preceding the interruption may be considered, as a rule, as part of the total service 
time, if the person concerned accomplished further five years of service following the interruption. The 
Council of Ministers is authorized, nevertheless, to take into account also other time so as to be regarded 
as part of the service time. 
A s for widow's pension, the surviving wife, the divorced wife, the not married partner in life and 
the husband are entitled to receive it. Widow's pens ions are either oi provisional or of permanent charac-
ter. A s regards the former, it is payable for a period of one year counted from the death o f the deceased 
spouse. The surviving unmarried partner is entitled to receive a widow's pension under the condit ions reg-
ulated by the Council of Ministers. 
A surviving wife is entitled to receive a provisional widow's pens ion whose husband disposed of 
the service time required for the payment of an old-age (invalidity) pens ion at the moment o f his death or 
was an old-age (invalidity) pensioner when deceased. 
Taking for granted the compliance with other requirements, a surviving wife is entit led to receive a 
permanent widow's pension provided that, at the t ime of the death of her husband, a) she completed her 
fifty-fifth year of age ; b) she has been disable; c) she takes care of the maintenance of, t w o or more chil-
dren, entitled to receive an orphan's allowance in the right of the deceased husband. Besides, the surviving 
wife is also entitled to receive a permanent widow's pension if one of the conditions giving right to receive 
it gets fulfilled within a delay of fifteen years counted from the death of her husband. 
A woman whose husband completed the years of age entitling him to receive an o ld-age pension at 
the time of the conclusion of the marriage, exception made for exemption by age, is only enti t led to receive 
a widow's pension if a child was born from their marriage (or former unmarried partnership, respectively), 
or the spouses were living together uninterruptedly and for five years at least, counted from the date of 
conclusion of the marriage. 
A widowed woman living divorced or separately from her husband for longer than a year before 
his death is only entitled to receive a provisional widow's pension if she go t an alimony from her husband 
as long as he was alive or an alimony was adjudged for her by a sentence of a court or an agreement of the 
parties concluded before a court, respectively, A s regards a permanent widow's pension c la imed by a wo-
man on the condit ions referred to above, she is only entitled to receive it if she received an a l imony from 
her husband as long as he was alive or her indignity for an alimony w a s not declared by the proceeding 
court, and the conditions of granting a permanent widow's pension proved to be met within a delay of fif-
teen years, counted from the beginning of the separation of the matrimony. 
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The disabled husband who became w i d o w is also entitled to receive л permanent widow's pension 
provided that his wife d i sposed of the service t ime required to be ent i t led to receive an o ld -age (invalidity) 
pens ion at the moment of her death, or died as a pensioner enjoying an old-age (invalidity) pension and, 
prior to her death, took care substantially of the maintenance of her husband in her o w n household for a 
minimum delay of one year o r an alimony was adjudged for the husband by a sentence of a court or an ag-
reement of the parties conc luded before a court , respectively. 
The amount of the widow's pension makes f i f t y per cent of the pension that was due or would have 
been due to the deceased at the moment of his/her death as an old-age pension or a pension for invalidity cor-
responding to the third class of invalidity. The amount of a provisional widow's pension due to a wife living 
separated from her husband for a minimum de lay of one year or be ing divorced, respectively, must not be 
superior to the amount of the respective al imony. In case that more than one person is entit led to receive a 
widow's pension, it has to be distributed to equal parts between those being entitled to take it. If the surviv-
ing wife who lived separately from her husband prior to the death of this latter or a divorced woman were 
enti t led only to receive a provisional widow's pension, of an amount inferior to the proportionate part of 
pens ion as fixed upon the distribution referred to above, the di f ference will be due to the person entitled to 
receive a permanent w idow's pension or a provisional widow's pens ion , respectively, payable on the basis 
of his /her living together with the deceased. 
The right to receive a widow's pension ceases if the widow concludes a marriage prior to having 
completed the age entitling her to receive a permanent widow's pension. The right to receive a permanent 
w idow's pension, fixed on account of disability, ceases if the person receiving a widow's pension ceased to 
be disabled. The right of the surviving husband to a widow's pens ion ceases with the end of his disability to 
work. The right to receive a permanent widow's pension payable o n account of the maintenance of chil-
dren entitled to orphan's al lowance ceases if n o n e of the children concerned is entit led to receive an or-
phan's allowance. 
The right to receive a widow's pension revives if the payment of that pension was cancelled for a 
reason other than the conclus ion of a marriage, provided that o n e o f the conditions giving right to receive a 
widow's pension proved to be fulfilled within a delay of fifteen years, counted from the cancellation of the 
widow's pension concerned. 
A severance pay is due to a widow w h o s e right to receive a permanent widow's pension ceased on 
account of the subsequent conclusion of a marriage. The amount of a severance pay corresponds to a 
yearly amount of the widow's pension due to the widow concerned. By virtue of a further condition, the 
person entitled to the severance pay has to submit her claim within a delay of one year, counted from the 
date of conclusion of the marriage. Instead of demanding the cont inued payment of a permanent widow's 
pension, a severance pay may be claimed if the petitioner concluded a marriage after having completed the 
years entitling him/her to receive a permanent widow's pension. 
A n orphan's allowance is due to the consanguineous and the stepchild of a person who, the mo-
ment of his/her death, was disposing of the service time required to claim an old-age or disability pension 
or died as a pensioner enjoy ing an old-age or disability pension. A foster-child, a brother or sister or a 
grandson or granddaughter is also entitled to an orphan's a l lowance if he/she was supported by the de-
ceased in his/her own househo ld and the child concerned has no relative obliged and able to take care for 
his /her maintenance. A n orphan's allowance is payable till the complet ion of the s ixteenth year of the or-
phan concerned. If the orphan is attending a regular course of an educating institution, the orphan's allow-
ance is due for the duration of his/her studies but not longer than the completion of the twenty-fifth year of 
age of the beneficiary; in case of studies in a regular course of an institution of higher education, the age 
limit of the payment of an orphan's al lowance is thus elevated from 19 to 25 years of age. 
The amount of an orphan's allowance equals fifty per cent of the respective widow's pension, 
counted for each orphan. 
A parents' pension is due to a parent (grandparent) whose child (grandchild) died either disposing 
of the required service t ime giving right to rece ive an old-age (disability) pension or as an old-age (disabili-
ty) pensioner, provided that the parent (grandparent) claiming the pension was already disabled at the 
date of death of his/her child (grandchild) concerned and, additionally, the parent (grandparent) in ques-
tion w as substantially supported by his/her d e c e a s e d child (grandchild) during one year preceding his/her 
death. The parents' pens ion is due for the duration of the disability o f the parent (grandparent) concerned. 
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The amount of the parents' pension is equal to that of the widow's pension. If more than o n e per-
son were entit led to receive a parents' pension, it has to be distributed be tween those having right to take it 
in equal proportions. 
U n d e r a new disposition of the Act, a foster-parent may be also entit led to receive a parents' pen-
sion. 
A s regards widow's al lowances, the respective dispositions are given in the enacting clauses of the 
Act. 
Chapter V of the Açt contains provisions bearing upon allowances in case of accidents. These are 
due in case of an industrial accident or an occupational (professional) disease, respectively. A s for the de-
tails of a l lowances in case of accidents, the injured is entitled to receive a disability allowance or an acci-
dent pension in his/her own right; in case of the death of the person suffered an accident, a funeral al low-
ance is payable for the person w h o took care for the funeral, and a relative accident pension will be due to 
his/her respective relative. 
A n accident is understood to be an industrial accident if the insuree was befallen by it during work 
performed in the field of his/her profession, in connect ion with a work referred to above or during his/her 
way to work or on return from work to the home or the living quarters of the insuree. respectively. Similar-
ly, an accident befalling the insuree during performing social work or in the course of making use of a sup-
ply furnished in the frame of social insurance is also understood to be an industrial accident. A disease is 
regarded of occupational (professional) character if it resulted from a particular danger of the profess ion 
of the insuree concerned. The scope of occupational diseases giving right to an accident al lowance is de -
termined by the Council of Ministers. 
Only a single accident a l lowance is payable to the insuree entitled to receive such an allowance. In 
case that an insuree is entitled to receive an accident al lowance on various grounds or a pension, respec-
tively, he /she has the right to choose in favour of one of them. 
Chapter VI of the Act contains dispositions concerning the enforcement of claims. Any claim can 
be enforced retroactively for a maximum delay of six months. 
In Chapter VII disposit ions are given regarding the coverages of the expenses of social insurance. 
In order to cover these expenses, the employers pay a social insurance contribution and the insurees a pen-
sion contribution, respectively. T h e basis, the rate, and the actual amount of the social insurance contribu-
tion and the pens ion contribution, respectively, are f ixed by the Council of Ministers. The revenues and 
expenditures of social insurance have to be provided in the state buget. 
InChapter VIII of the A c t the rules on responsibility are put down. Essentially, reimbursement and 
indemnity obligations are regulated here. Anybody receiving a supply under social insurance without be-
ing entitled to take it, is liable to reimburse it, provided that he /she was obliged, in written form, to d o so , 
within a delay of thirty days counted from the reception of the supply concerned, or of ninety days, respec-
tively, in case of a pension, an accident allowance or a family allowance, remitted on the basis of the al low-
ances referred to above. A n employer or other competent body is liable, too, to reimburse any social in-
surance supply received without a due title provided that the decision to grant and pay an allowance, with-
out having a due title, has been the consequence of his negligence or the supply of data differing from reali-
ty, and there is n o way to reclaim the reimbursement of the al lowance concerned from the person who t o o k 
it without having a due title to do so. It should be ment ioned as a remarkable disposition of the Act accord-
ing to which the employer is liable to grant the accident al lowance if the accident in question resulted from 
the non-observance of a compulsory protecting rule or measure bearing upon accident prevention or 
health protection by the employer or its servant. The employer is charged by a same obligation of granting 
an allowance if the accident in quest ion was produced deliberately by him or by one of his (its) e m p l o y e e s 
(members). The person or body responsible for a disease, disability to work, diminution of working capac-
ity or the death of a person entit led to receive a supply under the social security system, is liable further-
more to reimburse the social insurance allowance supplied for one of the reasons enumerated above. T h e 
rate of the liability of reimbursement is proportionate to the degree of responsibility that can be ascer-
tained. Apart from the disposition of a legal rule making an exception, the rules of the Civil Code bearing 
upon delictual responsibility for damages are applicable to the establishment of responsibility, with the 
difference that the responsibility is untouched also in cases if the person entitled to receive a supply did not 
suffer from any pecuniary damage. 
11 Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 17,1975 
396 L. Vékás 
In Chapter IX legal remedies are dealt with. It should be noted in this respect that, as the organiza-
tion of social insurance is regulated by a special rule, there is no provision in the Act concerning the deter-
mination of the b o d i e s competent to proceed in respect of legal remedies. A recourse against a decision of 
the body that p r o c e e d e d in the matter can be made to the court, within the limits put down by the Council 
of Ministers. 
In Chapter X the persons enti t led to receive only certain supplies of social insurance are deter-
mined. 
Chapter XI contains miscel laneous dispositions. 
The legal rule analysed in the preceding contains the summing up of the foregoing achievements of 
the comprehensive social care for the workers and e m p l o y e e s participating in the working activity of the 
society and for their relatives as well as its improvement adjusted to the possibilities of the national 
economy. The sys tem of social insurance, constituting the main point of social policy, attained thus in 
Hungary a further important phase of development. 
L . TRÓCSÁNYI 
The Legal Regulation of Personal Property in Hungary 
I 
The present study has been written with the end to o f fer a summary of the deve lopment of iht legal 
regulation of personal property in Hungary. The author has therefore omitted to present the far-reaching 
economic background of the problem. Still the appraisal of the legal regulation demands the preliminary 
survey of certain issues of principle. 
Before all w e have to point out that the principle of socialist distribution, i. e. "everybody according 
to his work", will of necessity create inequalities in the domain of personal property. This fact is of primary 
importance a l so for the legal regulation of personal property. In the first place the law has to arrange the 
sources of personal property in a way conforming to the interests of society, and can have recourse to limita-
tion of personal property in exceptional cases only. The primary function of the legal regulation is to prev-
ent the making o f fortunes merely for speculative purposes. Beyond this the law has important functions in 
carrying into e f f ec t a social policy cal led to compensate such differences in the incomes as are apt to in-
fringe the interests of society, di f ferences namely originating from the varying size of the families, differ-
ences in the number of dependants and earners. A n essential condition of the deve lopment of a socialist 
society is the ex tens ion of the personal consumers' market. The development of the infrastructure, the 
health service, education, etc. is in like way a concern of the socialist society. Legal regulation, too, has a 
function in bringing about an equilibrium between the extension of the consumers' market and the de-
velopment of the infrastructure. 
A prob lem specially t o b e considered is that of personal landed property. Since land is available to a 
limited extent only , it may become necessary to limit the area of real estate serving the satisfaction of per-
sonal needs. 
II 
Before the critical appraisal of the legal regulation of personal property it appears to be appro-
priate to take a retrospective glance at the development of the income and consumption of the population 
during the latter ten to fifteen years. The fundamental source of personal property, as a form of personal 
consumption, is work, the personal income of the workers. Therefore a numerical assessment of the in-
come and consumpt ion of the populat ion will convey an adequate idea of the actual significance of the 
question of personal property and also offer an explanat ion of the increased role of legal regulation. 
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For the assessment we shall in the following sum up the significant data relating to the income of the 
population in terms o f money and to the development of direct social benefits, and then examine the trends 
in the structure of the consumption of the population with special regard to the rate of consumers' durables 
in the overall consumption. (The data have been collected from the official bullet ins of the Hungarian 
Statistical Office, in 1974.) 
I. The statistical data relating to the trend in the income of the population be tween 1960and 1972 
unambiguously bear testimony to the general rise of the standard of life. Calculated at current prices dur-
ing the period under review the income of the population more than doubled: it rose from 118,518 million 
forints in 1960 to 2 4 1 , 7 8 0 million forints in 1972. The rate o f increase of theper capita income was about 
the same. 
The real income indices present a similar rate of increase during the same period. Calculated for 
1960 = 100, in 1967 the per capita real income index was 132 per cent, in 1972 171.8 per cent, i. e. the 
growth between 1 9 6 0 and 1967 was 3 2 per cent, between 1968 and 1972 nearly 4 0 per cent. 
For the study of personal property it is essential to k e e p the income of the population in terms of 
money apart from those in kind. 
A s indicated by the data of the direct income from work, the rise of income took place exclusively 
in the income in terms of money, whereas those in kind remained almost unchanged during the period un-
der review. While the incomes in terms of money d o u b l e d (1960: 7 3 , 1 3 0 million forints, 1972: 
153 ,151 million forints) , the amount o f incomes in kind moved on about the same level ( 1 9 6 0 : 
2 2 , 1 9 7 million forints, 1972: 23 ,324 mill ion forints). Accordingly there was a shift in the incomes from 
work in terms of m o n e y and in kind for the benefit of the former: in I960: 76.7 to 23 .3 percent , in 1972: 
8 6 . 8 to 13.2 per cent . 
For the present study a comparison of the income of the population in terms of money and social 
benefits in kind is e v e n more important. T h e social benefits in kind grew between 1960 and 1972 at about 
the same rate as the m o n e y income of the population, i .e. both more than doubled. Within the sum total of 
income the ratio o f the money income and social benefits in kind remained on the who le unchanged ( 1960: 
6 9 . 9 to 1 1.4 p e r c e n t , 1972: 77.7 to 12.7 per cent). Moreover the ratio of social benef i t s in kind relatively 
dropped during the period. When now the overall income o f the population from work, in both terms of 
money and kind, is compared with the social benefits in kind, the statement may be made that in the period 
under study the ratio of the social benef i t s did not change. T h e same result will be reached when the in-
c o m e of the populat ion is assessed by a comparison of the indices of the real income, and not at current 
prices. 
For money i n c o m e acting as an incentive to personal property the fact remains that of the category 
of social benefits those in terms of m o n e y increased at a higher rate during the period under review. 
Whereas the amount of benefits in kind more than d o u b l e d (1960: 13 ,465 million forints, 1972: 
3 0 , 7 1 2 million forints), those in terms of money more than trebled (1960: 8 , 3 5 0 million forints, 1972: 
2 8 , 0 8 8 million forints) . Consequently the ratio of social benef i t s in kind and the money income of the 
population has not changed. 
At the assessment of the sources of personal property attention must be given to what may be cal-
led the income from other sources, i. e. sources other than work, and so also to the rate of their increase. 
These incomes rose at a rate higher than that of the rise o f the overall income o f the population ( 1 9 6 0 : 
1 ,376 million forints, 1967: 2,838 million forints, 1972: 6 , 5 0 5 million forints). Whereas the income from 
work did not double between 1960 and 1972, those from o ther sources rose to twice their amount in 1960 
already by 1967, and to almost five t imes by 1970. To these data we have to add, however , that within the 
overall income of the population the i n c o m e s from other sources represent an insignificant ratio, 1.2 per 
cent in 1960, 1.7 per cent in 1967, 2 .7 per cent in 1972. 
In the following the results of the appraisal of the data relating to the sources of income of the popula-
tion will be summed up: 
(a) The i n c o m e of the population, i .e . the source o f personal property, increased considerably 
during the period under review, when comparison is made o n the ground of both the current prices and 
real incomes. 
(b) Direct income from work account for about 7 5 per cent of the total income. 
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(c) During the period under review the ratio of the money income of the population increased 
from about 7 0 per cent to about 7 8 per cent. 
(d) The rate of increase of social benefits exceeded that of the direct income derived from work 
(whereas the latter increased to not quite twice their original amount, the former increased to more than 
two and a half times). 
(e) Within the category of social benefits those in terms of money increased at a higher rate than 
those in kind (respectively, to thrice and twice their original amount). 
( f ) Income from work and social benefits invariably accounts for the overwhelmingly larger part 
of the sum total of income (97 .3 per cent) , whereas incomes from other sources accounted for a relatively 
insignificant ratio. 
2. The remarkable increase of the income of the population, viz. of the sources of personal prop-
erty is indicated also by the increase of the stock of savings deposits during the period under review. This 
stock rose from 5 . 5 4 2 million forints in 1960, t o 2 4 , 7 9 7 million forints in 1967 and to 54 ,510 mill ion for-
ints in 1972, i. e. to nearly ten t imes the first figure. The increase was a particularly rapid one after 1968. 
The amounts of money, here included credits extended, available for the population more than 
doubled between 1960 and 1972. Af ter 1968 the rate of growth even accelerated (1960: 8 4 , 3 0 6 million, 
1967: 127,045 million, 1972: 192 ,505 million forints). This growing amount of money const i tuted the 
potential source for personal property. 
There is every reason to expect the continuation of this trend of development . The resolution of 
the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers' Party of June 20 , 1974 states: "In compl iance 
with the 1974 Plan the income and consumption of the population are increasing at a rate higher than that 
of the years before. The planned central wagè increases and measures of social policy have been carried 
through in an organized manner and according to schedule, or the necessary preparations have been 
made. Following upon the wage increases of the last year, the wage increases of January 1 of this year and 
after have affected further 4 4 0 thousand workers and employees ." 
3. In the fol lowing we shall review how the growing money incomes o f the population have been 
expended, i . e . the trends in consumption and mainly the structural composition of consumption. B e f o r e all 
the consumers' durables and h o m e building deserve special attention, inasmuch as the lasting objec t s of 
personal property have been derived from incomes expended for these two items. 
Between 1960 and 1972 expenditure of money for consumers' durables more than trebled. ( 1960: 
4 , 7 4 8 million forints, 1972: 15 ,830 million forints.) During the same period expenditure for h o m e build-
ing almost quadrupled. (1960: 3 , 5 9 6 million forints, 1972: 13,000 million forints.) Within the grand total 
of consumption of the population consumers' durables accounted for 5.6 per cent in 1960 and 8.2 per cent 
in 1972, and home building for, respectively, 4 .3 and 6 .8 percent . The rising trend in expenditure for con-
sumers' durables is indicated by the comparative values calculated on the basis of 1950 = 100. Accord-
ingly the ratios were 512 .6 in 1965 and 1130.9 in 1972, i. e . the shift of consumption towards consumers' 
durables gathered speed simultaneously with the general improvement of the standard of life, the increase 
between 1950 and 1965 being a fivefold one, between 1 9 5 0 and 1972 a more than tenfold one. (For ex-
penses for foodstuffs the indices were lOOin 1950 and 1 7 5 i n 1972, for clothing and consumer's g o o d s re-
spective by 229 .7 and 300 .9 . ) 
Here fol low a few data to illustrate the growth of the sales in certain categories of consumers' dur-
ables. The number of motor cars sold amounted to 3 5 0 0 in 1960, to 2 0 , 8 0 0 in 1967, to 4 9 , 2 0 0 in 1972. 
The number of T V sets sold was 5 2 4 0 0 in 1960, 1 6 4 7 0 0 in 1967, 2 4 4 2 0 0 in 1971, 211900 in 1972 . The 
sums expended for jewellery and precious metals at current prices increased f rom 131 millions in 1 9 6 0 to 
2 0 0 million forints in 1967, and to 6 1 7 million forints in 1972. 
4. There is no need for quoting yet further figures. Following the general improvement o f the 
standard of life the scope of objects of personal property has also expanded during the latter ten or fifteen 
years. This is an indication of the growing significance of personal property at the same time, and also of the 
need for a legal regulation of it. The present phase of the building up of a socialist society in Hungary, too , is 
the beginning of a period w here the state has to reckon with the yet greater significance of personal prop-
erty. This in general welcome tendency may, however, inevitably carry with itself socially undesirable, and 
even harmful phenomena. One of the principal functions of legal regulation in the domain of personal 
property is exactly the suppression of these harmful, negative phenomena and, if possible, their preven-
tion. 
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The economic d e v e l o p m e n t of the country, the improvement of the standard of life have permitted 
yet wider layers of Hungarian society to spend sums annually increasing at yet higher rates for their per-
sonal consumption. For the increasing spending capacity not on ly correspondingly larger commodity 
stocks had to be provided for, but at the same t ime care had to be taken lest this deve lopment should bring 
about tensions in society. A policy had to be adopted to keep the social counteraction provoked by the 
growth of personal property on as low a level as possible. 
In the enforcement o f this policy an important role should be assigned to the law, among others at 
the regulation of the sources of personal property. The function and potentialities of the legal means should 
not, however, be exaggerated. Exactly at the suppression of the harmful phenomena in the expansion of 
personal property the law is not the only means to which recourse should be had. The neglect of political 
and moral education cannot be made good by the normative regulat ion offered by the law. 
I l l 
1. The increasing social significance o f personal property is indicated by the deve lopment of the 
statutory regulation affect ing personal property in Hungary. 
At the promulgation of the Constitution of 1949 socialistpersonalproperty was as regards both the 
actual situation and its theoretical-notional def init ion Sáüin statu nascendi. This is the reason why no pro-
visions regarding personal property were taken up in the Constitution. Instead the Constitution promised 
to protect property acquired by work: "The Constitution recognizes and protects property acquired by 
work." ( § . 8 [ 1 ] ) . To this w a s attached the constitutional provision recognizing the right of inheritance 
(§• 8 [3]). The category of property acquired by work - in addition to wages and salaries, the income from 
cooperative membership - included the income from the private property of individual peasants, small-
scale producers, small retail traders, too. 
The notional segregat ion of private property earned by small-scale producers from property 
earned exclusively by work t o o k place in the years following upon the enactment of the Constitution. The 
Civil Code, Act IV of 1 9 5 9 , which came into force in 1960, clearly distinguishes the category of personal 
property from other categories of property. A t the time of the e n a c t m e n t of the Civil C o d e the designation 
of the m i x e d category of "property earned by w o r k " was inadequate. A n unequivocal distinction had to be 
made b e t w e e n the private property of small-scale producers and personal property. Therefore the Code, 
among the fundamental principles, jn a general form declared though the statutory protection of property 
acquired by work (§ 3[3]) , in its Special Part it provided separately for private property (§ 91 ) and again 
separately for personal property (§§ 9 2 - 9 3 ) . In the distinction m a d e by the Code the term private prop-
erty relates to the means o f production of small-scale producers, whereas the term personal property in-
cludes any property serving the satisfaction o f needs, abreast of the given standard o f development of 
socialist society. 
T h e Constitution as amended and restated in 1972 express ly speaks of personal property; "The 
Hungarian People's Republic recognizes and protects personal property." ( § 1 1 . ) Related to this is the pro-
vision according to which "the Constitution guarantees the right o f inheritance" (§ 13). H e n c e as a matter 
of course the Constitution is conf ined to the declaration of the recognit ion and protection of the institution 
of personal property. 
T h e Civil Code d e f i n e s the notion of personal property; " G o o d s directly serving or promoting the 
satisfaction of the citizens' personal requirements (family homes, furnishings and articles for personal use, 
etc.) are subject to personal property". (§ 92[1 ]). In addition the C o d e defines the social purpose of per-
sonal property: "The o w n e r may make free use o f his personal property for the satisfaction of his personal 
requirements." (§ 93). 
2. Personal property has become a matter of urgent statutory settlement owing to the economic 
and social development of the country. The purpose of the regulation is basically the limitation of the ob-
jects of personal property. A lready in its original formulation of 1 9 5 9 the Civil Code conta ins a provision 
according to which "Statute law may determine the size of such dwell ing as can be subject to personal 
property" (§ 92[3]). The supp lement of 1967 to the Civil Code ( l aw-decree No. 39 of 1 9 6 7 ) has extended 
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the statutory authorization for the objective l imitation of personal property. The supplement to the Code, 
first, authorizes the statutory limitation of the area of agricultural property, secondly, it entrusts to special 
legislation the determination of the area of landed property and of the number of realties to be held as per-
sonal property. The provisions limiting the area of landed property to be held by a single person as per-
sonal property have b e e n enacted on the ground of the Civil Code . 
3. In connexion with the regulation of personal property w e propose to treat separately agricul-
tural property, dwell ings (apartments) and building plots. 
According to the original wording of the Civil Code agricultural property could not be qualified as 
personal property. A n y agricultural property at the disposal of the citizen came under the heading of pri-
vate property. Only "assets belonging to househo ld plots, serving the purpose of appurtenant auxiliary 
farming", could be qualif ied as personal property (§ 92[2]). According to the amended wording of the 
C o d e "the agricultural property of the citizens in a territory def ined by statute, further the assets appur-
tenant to the agricultural property, further to the household plot of the member of a farmers' agricultural 
cooperat ive are also in personal ownership". E v e n before this amendment Act IV of 1967 on land tenure 
and the development of land use and its introductory government decree No. 3 6 / 1 9 6 7 . (X . 11.) and the 
decree of the Ministry of Agriculture and F o o d No . 7 / 1 9 6 7 . (X .24 . ) had been promulgated. According to 
this regulation what are called enclosed garden plots, further urban property plots under agricultural culti-
vation are in personal ownership. (Accordingly suburban property other than enclosed garden plots qual-
if ies as private property.) 
The Land Tenure Act of 1967 has brought about a policy-making change in so far as henceforth 
anyone of the citizens may hold land under agricultural cultivation in personal ownership. A s has been in-
dicated earlier only the household plots of cooperat ive members qualif ied as personal property. The Land 
Tenure Act recognizes the personal ownership of urban property and enclosed gardens by any citizen 
(cooperative members , workers and employees , or private farmers) up to a definite area. This change in 
the statutory provisions gives expression to the policy which considers the acquisition and cultivation of 
property serving the personal needs of the owner , exactly for the better guarantee of the satisfaction of 
personal needs, socially useful and worthy of state support. 
(a) Under the Land Tenure Act in urban areas plots of not more than 1600 sq. fathoms may be 
held in personal ownership. 
In 1973 a further restrictive provision has been enacted relating to the personal ownership in 
landed property, viz. Government decree N o . 1 1 / 1 9 7 3 . (IV. 18.). M T on certain quest ions of personal 
landed property. Accordingly, persons belonging to one and the same household may acquire jointly 
property of 1500 sq. metres at most in an urban district. At the calculation of this area existing urban 
property, further both unbuilt and built-in housing plot and plots for a recreation home must be included. 
(Property can be acquired up to 2000 sq. metres at most, if with the partition of the property new plots un-
suitable for cultivation would be created.) 
This limitation expresses that the area of newly acquired urban property cannot e x c e e d 1500 sq. 
metres, i. e. in the future this will be the absolute maximum of urban property in personal ownership, for 
earlier acquired urban property the 1600 sq. fathoms or 5755 sq. metres is the m a x i m u m without any 
change. Hence for earlier acquired urban property there is no obligation of the sale of any surplus. The re-
striction has been intended to keep the area of newly acquired urban property held in personal ownership 
o n the specified level and also to adapt the area of urban property in personal ownership to the provisions 
regarding the limitation of building plots to be discussed below, in section 4. It should be noted, however, 
this limitation does not affect the right of the cit izens to acquire building plots, built-in and unbuilt, or a 
plot for recreation purposes, even when their property in personal ownership has attained the limits 
specif ied above. 
(b) Enclosed gardens are under the relevant statutory provisions defined as the segregated areas 
in the suburban or communal districts unsuitable for large-scale cultivation. After the enactment of 1967 
ownership of enc losed gardens is permitted only up to the size specif ied for personal property , i .e. private 
landed ownership in enc losed gardens has ceased to exist from January 1, 1968 onwards. For vineyards or 
orchards, in actual cultivation or earmarked for it, the area of enc losed gardens in personal ownership 
cannot exceed 8 0 0 sq. fathoms, for other branches of cultivation the area can be 1600 sq. fathoms at most. 
T h e legal protection of personal ownership in enc losed gardens may be regarded as lasting, the long-range 
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policy being to make enclosed gardens the basis of personal ownership in landed property serving for ag-
ricultural production. In the first place the household plots of cooperative m e m b e r s are in enc lo sed gar-
dens, still the purpose is to guarantee personal ownership or land use of enc lo sed gardens for all citizens. 
In 1973 personal ownership in enclosed gardens has again been brought under regulation to adjust 
this ownership to personal ownership in urban property and in building plots. According to the n e w regul-
ation every person may acquire landed property up to 6 0 0 0 sq. metres in e n c l o s e d gardens, and within this 
ownership of property cultivated as vineyards or orchard, or reserved for such cultivation, only u p to 3 0 0 0 
sq. metres, i . e . 8 3 4 sq. fathoms. 
For the area of landed property in personal ownersh ip it is an important rule that the area o f prop-
erty in urban districts and in enclosed gardens have to be added up. According to the regulation of 1973 for 
the purpose of the acquisition personal ownership in landed property the total area of property in urban 
districts or in enc losed gardens cannot for persons living in the same household exceed an overall area of 
6 0 0 0 sq. metres or 1668 sq. fathoms. Actually this is the limit of landed property in personal ownership . 
(Decree No. 1 1 / 1 9 7 3 . [IV. 18.] of the Council of Ministers and decree 6 / 1 9 7 3 . [ I V . 18.] of the Ministry of 
Agriculture and Food . ) 
It may reasonably be expected that these regulation have defined the limits of personal landed 
property for many years to come. 
4. The l imitations of personal ownership in property other than agricultural i.e. family homes, 
apartments, recreation homes and building plots, have been laid d o w n in Government resolut ion 
No. 1031 /1969 . (VIII .31. ) . Accordingly the purpose o f the new regulation is to advance the h o m e and re-
creation home building activities of the population. What is essential is that the property should be used in 
conformity with its social purpose and should not be made the source of profiteering. The purpose of the 
government resolution is to meet the needs of the populat ion for building s i tes for homes or recreation 
purposes at a growing rate by way of state building plot sales. 
It has been made a point of government policy to achieve the ends d e f i n e d by the resolution first by 
indirect, incentive means. Accordingly, the provisions on the building s i tes in personal ownersh ip (the 
joint decree No . 7 /1970 . [ IV .16 , ] of the Ministries of Hous ing and Town Planning, Finance and Justice) 
have limited the number of plots which may be owned by a single person or the members of a family jointly 
in a building plot for a family home and another plot for recreation purposes. This limitation appl i ed only 
to the acquisition of ownership in further plots or grounds, but did not imply any obligation of the sale of 
surplus plots, if any. The government has introduced graded or progressive taxation (decree 1 2 / 1 9 7 0 . 
[IV. 16.] of the Ministries of Finance and Housing and T o w n Planning for encouraging the a l ienat ion of 
surplus plots. A s a further measure sale and purchase of building plots have been organized by the state. 
Shortly after the enactment of these provisions new ones have b e e n promulgated bringing under 
regulation certain questions of the building plot property of the citizens, namely Government decree 
No. 3 1 / 1 9 7 1 . ( X . 5 . ) and the decree of the Ministry of Hous ing and Town Planning 25 /1971 . ( X . 5 . ) . and 
certain questions of the home and recreation home property of the citizens, namely Government decree 
3 2 / 1 9 7 1 . ( X , 5 . ) and the decree of the Ministries of Hous ing and Town Planning and Justice 2 6 / 1 9 7 1 . 
(X .5 . ) These provisions, first, have introduced limitations o f the ownership o f family homes and recreation 
homes, secondly, have decreed the compulsory sale o f any family homes, recreation homes and building 
plots in excess of landed property which may be in personal ownership. 
This statutory regulation suggests that the government has had doubts as to the efficacy o f the sole 
recourse to incentives or graded taxation. 
Accordingly a family may own a single home or site for home building, and a single recreation home 
or a site for building it. Any surplus plots had to be sold by December 31, 1972 , and any surplus h o m e s or 
recreation homes, by December 31 , 1973. 
The period that has elapsed since the promulgation of these provis ions is too short to permit the 
appraisal of the new situation of the personal ownership of homes and bui lding sites with any pretence to 
general validity. O n the ground of the obligatory registration of property the statement may be m a d e that 
the majority of property coming within the purview of the provisions in quest ion is short of the specif ied 
maxima, and that there is a relatively small number of c i t izens only whose property is above the authorized 
area. The number of personal proprietors amounts to 2.1 millions, the number of realties in personal own-
ership is 2 .3 million. Before the expiry of the term set for the sale of any surplus property, in O c t o b e r 1972, 
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185 ,000 persons o w n e d landed property in excess of the permitted. More than t w o plots were o w n e d by 
40,000persons , w h e r e a s there were about five thousand w h o o w n e d houses and plots in numbers consid-
erably above the authorized. These f igures confirm that there were relatively f e w holders of personal 
property of an a m o u n t suggesting the intention of profiteering. 
Appraisals s o far made indicate that the decrees and provisions in question have succeeded in check-
ing the amassing of building plots and other property merely for the purpose of profiteering. The quest ion 
remains to be answered whether the legal regulation has advanced the achievement o f the other object ive , 
notably to bring about a drop in the prices of real estate, or at least prevent their continued rise. T h e en-
forcement of the provis ions and of compulsory sales are tasks meant to be comple ted after a protracted 
period of time. 
At the same t ime the enforcement o f the provisions in question may be equal ly prejudicial also for 
persons who have in g o o d faith acquired landed property in personal ownership from the proceeds of their 
work, without the sl ightest intention of profiteering. It is for this reason that soon the need for the uni form 
interpretation of the provisions in ques t ion has been recognized. In addition justice has to be done also in 
exceptional cases. Therefore the Minister o f Housing and T o w n Planning has been authorized by the G o v -
ernment on the preliminary findings and recommendations of the presidents of the metropolitan or county 
councils to grant e x e m p t i o n s from under the provisions of the decree, the application of which "might in 
the given specific case lead to injustice provided there is no case of the acquisition o f landed property as a 
speculation, or the exempt ion protects the landed property acquired by the citizen in good faith" ( G o v -
ernment resolution 2009/1973. [11 .20 . ] ) . T h e government resolution has been largely prompted by the 
favourable response o f the public to the restrictive measures. Public opinion has recognized that the re-
strictive measures are mainly directed against profiteering. O n l y a small number of applications for ex -
emption have b e e n submitted on the ground of the government resolution. 
As regards the enforcement of the provisions on the limitation of ownership in real estate in the 
following period the principal task will b e the sale by the administrative councils o f property in excess of 
the permitted limit and so far unsold. Exper ience so far accumulated in the field s e e m s to indicate that the 
enforcement of the decrees requires a protracted period of t ime and extremely cautious action. 
5. In c o n n e x i o n with the statutory limitation of real e s ta te in personal ownership mention has to 
be made of the regulat ions establishing the size of homes and recreation homes which may be built by 
citizens. The relevant regulation have b e e n laid down in govern ment resolution N o . 1027/1973 . (VII .25 . ) 
and in decree 1 5 / 1 9 7 4 . ( V . 1 5 . ) of the Counc i l of Ministers. Accordingly a single person or a family can 
only have a family res idence of max imum six rooms built in a maximum area of 140 sq. metres; or an 
apartment in a building not qualifying as a family house, in e x c e s s of 125 sq. metres. For recreation h o m e s 
the limit is three r o o m s of an area of 8 0 sq. metres in a home for a single family, or 6 0 sq. metres ina jointly 
o w n e d recreation h o m e . 
L . V É K Á S 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 17, 1975 
Acta Juridica Academiae•Scientiarum Hungaricae, Tomus 17 (3—4), pp. 403 — 422 (1975) 
Recensiones 
Die neue Monographie von Imre Szabó über die kulturellen Rechte* 
D e r 25. Jahrestag der Deklaration der M e n -
schenrechte wurde von den ungarischen Rechts-
wissenschaften mit der Erscheinung eines bedeu-
tenden Werkes begrüßt. D a s Ungarische Nat io -
nalkomitee der U N E S C O und der Verlag der U n -
garischen Akademie der Wissenschaften haben 
gemeinsam das Werk des Akademikers Imre 
Szabó über die kulturellen Rechte erscheinen las-
sen. 
Imre Szabó beschäftigt sich in seinem Buch mit 
den Fragen die im wesentl ichen infolge der'nach 
dem zweiten Weltkrieg erfolgten Staats-, Rechts- , 
und Gesellschaftsentwicklung erschienen. D a s 
heißt: auch die Fragen der kulturellen Rechte müs-
sen als allgemeine Produkte der erwähnten Ent -
wicklung, des Fortschritts betrachtet werden. 
D e r Verfasser baut die Analyse dieser Rechte 
darauf, daß sie als grundlegende Staatsbürger-
rechte in Betracht g e n o m m e n werden müssen, und 
legt großes Gewicht darauf, bzw. behandelt diese 
Rechte als eine Art der Menschenrechte, etwa be-
tonend dadurch, daß sie e ines der grundsätzlichen 
Probleme unserer Zeit sind. Er ist der Meinung, 
daß die Bedeutung der Menschenrechte, die U n i -
versalität ihrer Idee am besten in den kulturellen 
Rechten zum Ausdruck kommen. Infolgedessen 
sind sie geeignet, in einer sich im Grunde g e n o m -
men in zwei Teile getrennten Welt die verhältnis-
mäßige Einheit der Unterschiede und eventuel len 
Gegensätze , die zwischen den einzelnen Staats-
typen und Ländern entstehen, zu schaffen. Eine 
Einheit, die ermöglicht, daß die allgemeinen Ideen 
auf allgemeiner Stufe ausgedrückt und als Ideen 
der internationalen Gemeinschaft im großen und 
ganzen zur Ge l tung gebracht werden können, oder 
mindestens dadurch die Möglichkeit e ines gemein-
samen Kampfes für ihre Gel tendmachung vorliegt. 
Die gesellschaftliche Rolle der Kultur und de-
rer Bedeutung ist anerkannt, im Falle des Beste-
hens der best immten Bedingungen der Gesell-
schaftsentwicklung hat es die Notwendigke i t der 
juristischen Rege lung der Kultur mit sich gebracht. 
D ie kulturellen Rechte sind verhältnismäßig neuen 
Ursprungs. Sie haben sich infolge der stufenmäßi-
gen Entwicklung der Geschichte entfaltet . Unter 
kulturellen Rechten verstehen wir die Gesamtheit 
von Menschen- und Staatsbürgerrechten, die, 
nämlich diese Gesamtheit , sowohl die unter die 
grundlegenden Staatsbürgerrechte gehörenden 
(innerstaatlichen) kulturellen Rechte , als auch die 
im Gebiet des internationalen Rechts als eine Art 
der Menschenrechte entstandenen kulturellen 
Rechte enthält: 
Betreffs der kulturellen Rechte verfolgt Aka-
demiker Szabó ihre Entstehung, Ausbreitung, die 
Inhaltsgestaltung, die Änderung dieser Rechte in-
nerhalb des Staates auch in internationaler Rela-
tion, dann best immt er die Gesellschaftsgründe 
und die Bedeutung ihrer Entstehung. 
Bei der Gestal tung der kulturel len Rechte 
kann als erste Periode die Entstehung des Rechts 
auf Bildung bezeichnet werden. D e r Erwerb des 
Wissens ist eine „ewige" menschliche Bestrebung, 
aber es wurde z u m staatlich abgefaßten Anspruch, 
Grundsatz, grundlegenden und al lgemein ausge-
drückten Recht nur in der späteren Periode der 
Geschichte. N a c h d e m sich bes t immte Gesell-
schaftsverhältnisse verallgemeinerten, wurde das 
* SZABÓ, I.: Cultural rights. Budapest, Publishing House of the Hungarian A c a d e m y of Scien-
ces, 1964. 116 p. 
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Recht auf Wissen auch als Menschenrecht abge-
faßt. Anfangs bedeutete das Recht auf Bildung in 
gewissem Maße bloß die Erlernung, den Erwerb 
von Elementarkenntnissen. D ie Gesel lschaftsent-
wicklung „erhöhte" den Anspruch auf die Bi ldung. 
Es handelte sich mehr und mehr nicht nur um die 
Gründe, sondern auch um die höheren Formen der 
Bildung. 
D i e zweite Periode der Entwicklung der kultu-
rellen Rechte wurde nach der Meinung des Verfas -
sers in der ersten sowjet i schen Verfassung fes tge-
legt (Pravo na obrazovanyije), die später in der 
Weimarer Verfassung mit ähnlichem Inhalt er-
schien (Recht auf Bildung). Sie enthält e igentl ich 
gewisse Elemente der Rechte auf Bildung, aber mit 
ausführlicherem Inhalt. D i e zwei Perioden bilden 
e ine Einheit. Geschichtlich gesehen, handelt es 
sich um ein zuerst unter den sozialistischen U m -
ständen erschienenes Recht , das nicht nur anders 
genannt wird, sondern auch einen neuen Inhalt 
hat, erstreckt sich auf die neuen Formen der Bil-
dung, die außerhalb der Schule vorgenommen 
werden, ferner auf die Bildungselemente, die nicht 
in Unterrichtsform vermittelt werden, d. h. auf den 
Erwerb der Bildung. 
E s handelt sich hier um ein Element der Ent -
wicklung des allgemeinen Rechts , das hinsichtlich 
der Übernahme oder V e r w e n d u n g der e inze lnen 
Rechtsinstitute häufig vorkommt, und in Z u s a m -
menhang mit den kulturellen Rechten erscheint. 
D i e Gestaltung dieser zwei Rechte hat zum Zu-
standekommen der Kategorie der die erwähnten 
Rechte zusammenfassenden kulturellen Rechte -
vorläufig innerhalb des Staates - beigetragen. 
D ie kulturellen Rechte mit den Wirtschafts-
und Sozialrechten bilden e ine Art der grundlegen-
den Staatsbürgerrechte. Für das Verhältnis der 
o b e n genannten Rechte ist die Ranggleichheit und 
die begründete Eigenart charakteristisch, die G e l -
tendmachung der Wirtschafts-, Sozial- und kultu-
rellen Rechte werden nämlich als Voraussetzung 
der anderen Arten der Staatsbürgerrechte in B e -
tracht genommen. 
Nach der Konzeption von Imre Szabó fügen 
sich die oben genannten Rechte unter die Staats-
bürgerrechte in verschiedener Weise ein, 
- sie sind mehrfach determiniert, und 
- sie haben mehrfach determinierende Rol le . 
D a s ergibt sich selbstverständlich auch aus der 
Kompliziertheit der gesellschaftl ichen Verhältnisse. 
Die Re ihe der kulturellen Rechte ist mit den 
erwähnten Rechten gar nicht erschöpft . Infolge der 
Entwicklung sind neue Rechte zustande gekom-
men, die sich - als neue Rechts formen - an die 
Reihe der kulturellen Rechte angeschlossen ha-
ben. 
Die Idee der kulturellen Rechte wächst auch 
auf die E b e n e des internationalen Rechts, d. h. des 
Völkerrechts über, wo sie als Menschenrechte er-
scheint. D i e Bedeutung der Gestaltung dieser 
Rechte in dieser Richtung kann auch heute darin 
gesehen werden , daß die Entwicklung in die Rich-
tung der Institutionen des Völkerrechts wirkt. 
Das Recht auf Bildung hat sich mit einer ande-
ren Benennung, als das Recht auf Erziehung an das 
Völkerrecht angeschlossen, sein Inhalt wurde im 
wesentlichen breiter: von den kulturellen Rechten 
abgesondert, verschafft sich e ine eigenartige, all-
gemeine. funktionel le Rolle. D a s Recht auf Erzie-
hung steht mit den anderen Arten der Menschen-
rechte in funktionel ler Beziehung, da es nämlich 
die Möglichkeit der Geltendmachung dieser Rech-
te, sogar die Erziehung auf deren Geltendmachung 
umfaßt. D i e Entwicklung hörte dadurch noch nicht 
auf. Das Recht auf Kultur ist - als ein neuer Schritt 
- d i e nächste Phase. Das Recht auf Kultur kann als 
die Zusammenfassung der analysierten Rechte be-
zeichnet werden. 
Das Recht auf Kultur ist einer der Faktoren der 
im weiteren Sinne aufgefaßten kulturellen Rechte, 
das noch v ie le Probleme und o f f ene Fragen nach 
sich zieht. ( D i e s e Unterscheidung zwischen den 
zwei Rechten wird meistens außer acht gelassen. 
Unter kulturellen Rechten versteht man bloß das 
Recht auf Kultur.) Dieses Recht zeigt die Erschei-
nung eines allgemein gewordenen Geseilschafts-
anspruches, zu dessen Prägung bestimmt die nach 
dem zweiten Weltkrieg erfolgte, beinahe revolu-
tionäre Ausbrei tung und Bereicherung der Mittel 
der Kultur und Massenkultur beigetragen haben. 
Die heute funktionierende, sich entfaltete Form 
der kulturellen Rechte wird in Wirklichkeit als 
Produkt des internationalen L e b e n s betrachtet. 
Es bedeutet im allgemeinen den freien Beitrag 
zur Kultur, ferner die Tei lnahme (aktiv und passiv) 
an dem materiel len und kulturellen Leben. 
Diese R e c h t e und gleichzeitig ihre Inhaltsele-
mente entwickeln sich sehr schnell . D e r Verfasser 
hält es für vorstellbar, daß im Laufe der Zeit noch 
neue Rechte zustande kommen, aber es kann auch 
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festgestellt werden, daß die Inhaltselemente im-
mer reicher werden und sich ändern. 
Bei der Entwicklung der kulturellen Rechte 
sind vorläufige Bi ldungen zu bemerken, die infolge 
ihrer Absonderung nicht selbständig werden, son-
dern 
- vermutlich absterben, als Ansprüche 
- sich in die traditionellen Rechte , 
- bzw. in ein al lgemeines Recht verschmelzen, 
unter e inem allgemeinen Begriff kommen, 
durch das die heutigen Ansprüche mit dem 
umfassendsten Begriff des universellen 
Rechts auf Kultur ausgedrückt werden 
könnten. 
Mit dem Zustandekommen einer so lchen Syn-
these kann aber noch nicht gerechnet werden. 
D ie Entstehung eines al lgemeinen Rechts, 
durch das die Bildung, die Erziehung, die Kennt-
nisse, die Wissenschaften gleichzeitig in e inem all-
gemeinen Begriff ausgedrückt werden könnten, -
wie im Falle des universellen Rechts auf K u l t u r -
ist heutzutage noch nicht möglich, es ist nicht ein-
mal in Aussicht gestellt. 
D ie erwähnten Rechte werden zur Zeit als eine 
Gruppe der Menschenrechte einheitlich durch den 
Sammelbegriff der kulturellen Rechte bezeichnet. 
(Dieser Begriff wird auch vom Verfasser des Bu-
ches gebraucht.) 
D ie Regelung der kulturellen Rechte , die Ab-
fassung dessen Inhalts erfolgt auch international 
unter Mitwirkung von den Staatsorganen. Interna-
tional erfolgt die Regelung der Menschenrechte 
(somit die der kulturellen Rechte) in universellen 
und regionalen Konventionen. Bei d e m Vergleich 
der zwei Regelungsgebiete weist der Verfasser auf 
die Mangelhaftigkeit der letzteren hin. 
Er sieht die internationale Bedeutung und Exi-
stenz der kulturellen Rechte in deren Universali-
tät. Sie können in Wirklichkeit und in der Hauptsa-
che nur allgemein abgefaßt werden. Imre Szabó 
hält die Abfassung im regionalen R a h m e n für un-
richtig. 
A b e r auf e inem bestimmten Gebie t und zu ei-
ner bestimmten Zeit hält er die regionale Regelung 
als vorläufiges und zusätzliches E lement für vor-
stellbar, falls e s auch durch die Eigenheiten be-
gründet ist. 
D ie Regelung erfolgt mit mehr oder weniger 
Erfolg und Ausführlichkeit - innerhalb des Staates 
- in den Verfassungen. Infolgedessen erscheinen 
die kulturellen Rechte auch in den Entwicklungs-
ländern mit großer Intensität. Diese Rechte wer-
den aber in der Verfassung ziemlich schätzungs-
weise und allgemein erwähnt. Was die verfas-
sungsgemäße Entwicklung dieser Länder betrifft , 
sind sie noch Schritte zurück. D ie Verfassung m u ß 
inhaltlich auf das Niveau der internationalen R e -
ge lung erhoben werden, e s kann auch auf die G e l -
tendmachung der kulturellen Rechte fördernd 
wirken. D ie Tatsache, daß die kulturellen Rechte 
hinsichtlich ihrer Abfassung und ihres Inhalts in-
ternational auf höherer Stufe stehen, ist nicht nur 
für die Entwicklungsländer charakteristisch. D a s 
kann auch bei der Untersuchung der Verfassungen 
der europäischen nichtsozialistischen Länder fest-
gestellt werden. 
D i e auch in den sozialistischen Verfassungen 
zum Ausdruck k o m m e n d e n kulturellen Rechte 
haben ihre eigene verfassungsgemäße Geschichte . 
W e n n wir die neueste sozialistische Entwicklung 
mit Interesse verfolgen, können wir behaupten, 
daß auch vor den sozialistischen Verfassungen 
noch Aufgaben stehen, aber der Rückstand ist 
nicht so groß, wie in den o b e n erwähnten Verfas-
sungen. Das Ziel ist, die kulturellen Rechte auf das 
N i v e a u der Verfassungsgrundsätze zu erheben und 
deren Verwirklichung auch mit Gesetzen und ge-
sellschaftlichen Maßnahmen zu garantieren. 
D e r Kreisprozeß Staatsrecht - internationale 
Rege lung - Staatsrecht ist ohne die Tätigkeit der 
verschiedenen nationalen und internationalen G e -
sellschaftsorganisationen unvorstellbar. Es kann 
festgestel lt werden, daß nur mit staatlichen Maß-
nahmen weder die durch die gesellschaftliche 
Selbsttätigkeit gestaltete Vielfältigkeit der Rechte , 
noch die Gesetzlichkeit der Ausübung der R e c h t e 
bei der Geltendmachung dieser Rechte sich ent-
sprechend gestalten würde. 
A u c h die ständige Gesta l tung und unaufhörli-
che Änderung der kulturellen Rechte begründen 
die entscheidende Rol le der gesellschaftlichen Ini-
tiative im Vergleich zu den staatlichen off iz ie l len 
Maßnahmen. 
D e r Prozeß der Gel tendmachung der kulturel-
len Rechte benötigt ferner, die teilweise die kultu-
rellen Rechte betref fenden Minderheitsfragen 
klarzustellen. Die Rege lung und Festlegung dieser 
Rechte in den verschiedenen Dokumenten b e d e u -
tet aber gar nicht, daß sie gleichzeitig auch zur G e l -
tung gekommen sind. E s ist besonders wichtig, daß 
diese Rechte nicht nur „b loße" Rechte bleiben, 
sondern auch in der Praxis existieren. Sie müssen 
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mit der tatsächlichen kulturellen Tätigkeit , mit der 
Teilnahme am kulturellen Leben zusammenst im-
men. Im Interesse dessen muß ein S y s t e m ausgear-
beitet werden, durch das die G e l t e n d m a c h u n g der 
Rechte gewährt wird. Der Verfasser hält diese 
Frage für kompliziert und schwer, da auch im Falle 
der kulturellen Rechte die Gefahr d e s Eingriffs in 
die inneren Angelegenhei ten der anderen Staaten 
besteht. 
Er betont, daß keine internationale Organisa-
tion die K o m p e t e n z haben kann, d ie bestimmten, 
allgemeinen, äußeren Maßstäbe überschreitend in 
die Welt der Geltendmachung der kulturellen 
Rechte e ingrei fen zu können. 
Trotz dessen meint er, daß es begründet wäre, 
im Interesse der internationalen Beachtung der-
Gel tendmachung von den kulturellen Rechten und 
derer Förderung weitere Schritte zu unternehmen. 
D i e innenstaatliche Geltendmachung der kulturel-
len Rechte wird vor allem durch die die offiziellen 
Anordnungen durchführenden G e s e t z e angezeigt. 
Bei der Behandlung der Verfassung und deren 
Verwirklichung in der Praxis muß auch die Kultur-
politik erwähnt werden. 
Die Kulturpolitik ist von ihrer e i g e n e n verfas-
sungsgemäßen Darstellung, und auch von der Kul-
turpolitik, die einerseits selbst zu dieser verfas-
sungsgemäßen Darstellung, anderersei ts zu der 
verfassungsgemäßen Verwirklichung führt, un-
trennbar. D i e Kulturpolitik wird v o m Staat vertre-
ten und zur Ge l tung gebracht. In jedem Staat 
kommt eine bes t immte Kulturpolitik zur Geltung. 
D i e Sache der Entwicklung der Kultur ist eine 
grundsätzliche Sache von staatlicher Verantwor-
tung, der Verfasser weist darauf auch bei der Ana-
lyse der Verfassungen hin. Info lge der weiteren 
Entwicklung der Verfassungen der sozialistischen 
Länder ist man betreffs der kulturellen Rechte zu 
der Erkenntnis gekommen, daß in d e n Verfassun-
gen die kulturellen Rechte auf j eden Fall von zwei 
Seiten untersucht werden müssen. D i e Seite der 
staatlichen Pfl icht muß von der Se i te d e s subjekti-
ven Rechts gesondert gesehen werden . 
Aus dem W e s e n des sozialistischen Staates er-
gibt sich, daß e ine seiner grundsätzl ichen Aufga-
ben die kulturell-erziehende Funkt ion ist. Das soll 
mit der wirtschaftl ich-organisierenden Funktion 
des neuen Staatstyps in den Verfassungen festge-
legt werden. Im W e s e n des Staates k o m m t gleich-
zeitig auch der Hauptgrundsatz der Kulturpolitik 
zum Ausdruck. 
D ie se Pflicht der Staaten scheint nicht nur die 
Funkt ion des sozialistischen Staates zu sein. In den 
bürgerlichen Staaten erscheint das doch nicht als 
grundsätzliche Funktion. Die Kulturpolitik hat 
auch in internationaler Relation die Vorausset-
zung, den demokratischen kulturpolitischen B e -
strebungen zu entsprechen. Sie sollen nach Friede 
streben, den Haß zwischen den Nationen und Ras-
sen hindern und die Freundschaft der Völker ver-
stärken. 
D i e Gel tendmachung der kulturellen Rechte 
wird durch ihre Universal i tät in gewissem M a ß e er-
leichtert, aber gleichzeitig auch erschwert, da hin-
sichtlich der unterschiedlichen grundlegenden kul-
turellen Lage das W e s e n der Sachen, die U n t e r -
schiede der kulturellen Rechte , die unterschiedli-
che Auffassung der Kultur leicht in den Hinter-
grund gedrängt werden können. 
D ie Kulturpolitik m u ß auch dabei behilfl ich 
sein. In der Kulturpolitik können die wichtigsten 
Merkmale und Hauptrichtungen der kulturellen 
Entwicklung mit ihren e igenen vorhandenen U n -
terschieden allgemein und doch konkreterweise 
ausgedrückt werden. D i e Kulturpolitik kann als 
Vermitt ler zwischen d e n Institutionen des kultu-
rellen Rechts und deren Geltendmachung be-
zeichnet werden. 
A u s dem Werk von Imre Szabó erhellt es sich, 
w a s wir eigentlich unter kulturellen Rechten ver-
s tehen können. Wir b e k o m m e n eine a l lgemeine 
Synthese , wenn wir die kulturellen Rechte e ines 
best immten Staates und die internationalen kultu-
rellen Rechte synthetisieren. 
In der Ideenentwicklung der kulturellen 
R e c h t e zeigen sich hinsichtlich der Staaten und der 
nationalen Organisationen ständige Veränderun-
gen. D ie veränderliche Ideenentwicklung erweckt 
den Anschein, als o b e s abstrakt um die Selbstent-
wicklung des Begriffs g inge, tatsächlich entwickeln 
sich aber der Gesellschaftsinhalt, die Bedeutung 
und die Funktion. D i e Mehrheit der verschiedenen 
Staaten ist durch die erwähnte Bewegung und die 
ständige Entwicklung nicht nur dazu gezwungen, 
in die Kultur materiell mehr zu investieren und das 
Garantiesystem in dieser Hinsicht zu entwickeln, 
sondern sie sind vor al lem dazu gezwungen, die 
kulturelle Entwicklung zu unterstützen. 
Unter dem Kampf, der für den massenhaften 
und individuellen Erfo lg der kulturellen Rechte 
geführt wird, versteht man auch den a l lgemeinen 
und dadurch gleichzeitig die Gegensätze verschie-
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denerweise und in verschiedenem Maße enthalte-
nen Kampf für die Kultur. 
Nun, e s gelang mir vielleicht mit der Beschrei-
bung der o b e n genannten Konzept ion darzustel-
len, daß sich das Buch neben der Staats- und 
Rechtstheorie in erster Linie mit den Problemen 
des Staatsrechts und des Völkerrechts beschäftigt, 
und sie mit hervorragenden Begründungen löst. 
Diese Begründungen scheinen besonders 
überzeugend zu sein, um so mehr, da sie die o b e n 
genannten Fragen nicht nur von der Seite der juri-
stischen Regelung untersuchen, sondern auch die 
gesellschaftlich-politischen Seiten darstellen. Die 
einzelnen Kapitel des Buches fo lgen logisch auf-
einander. 
Wir könnten auch ganz einfach behaupten, daß 
diese Arbeit im Gebiet des Rechts einerseits inte-
griert und gleichzeitig differenziert, aber nie kon-
vergiert. Ich wollte damit ausdrücken, daß die auf-
geworfenen Prob leme v o m Verfasser des Werkes 
betreffs aller Fragen aufgrund der Idee des Mar-
xismus untersucht und gelöst werden. 
Imre Szabó hat über dieses Thema zahlreiche 
hervorragende an n e u e n Lösungen und Gedanken 
reiche Werke geschrieben. Diese Monographie 
bietet uns ein umfassendes Bild über sé ine eigene 
wissenschaftliche Tätigkeit. Wenn wir dieses Buch 
lesen, können wir uns auch davon überzeugen, daß 
dieses Rechtsdenken von den Ideen der sozialisti-
schen Humanität durchdrungen ist. 
G Y . ANTALFFY 
A legal approach to organ transplantation* 
1. Dans l'histoire en général , et ainsi dans 
l'histoire de la science aussi, toute chose a inévita-
blement ses antécédents, toutefo is bien que les ex-
perts connaissent la genèse des résultats impor-
tants, il n'est pas injustifié d'attacher de la signifi-
cation éminente - et non seu lement sous l'aspect 
d'un laïc - à certaines dates marquantes. Dans 
l'histoire de la transplantation des organes, il faut 
considérer sans doute c o m m e tel le 5 Décembre 
1967, lorsque les nouvelles de la première trans-
plantation du coeur accomplie par le professeur 
Barnard étaient divulguées. La sensation due à 
l'initiateur devient graduellement celle de tous les 
jours (ainsi que le nom de Gagarine est connu par 
tout le monde , mais celui des nombreuses person-
nes qui avaient produit récemment des rendements 
essentiel lement plus grands, est moins connu), et le 
nombre des transplantations d e s coeurs a surpassé 
cinquante, la transplantation des reins est devenue 
une opération de routine, et on sera peut-être 
é tonné la prochaine fois par la nouvel le d'une 
transplantation du cerveau1 , quand m ê m e ce 
thème ne cessait d'être «en vogue». Il passe du ter-
rain de la presse qui poursuit souvent la sensation, 
au devant des hautes autorités scientifiques, qui 
représentent de di f férentes spécialités et trouvent 
nécessaire d'avancer leur avis aux conférences na-
tionales et internationales.2 Le nombre des publi-
cations relatives au problème va en croissant.3 Le 
fait que l'extension rapide de cet intérêt était pro-
voquée directement par la transplantation du 
coeur se comprend parfaitement, car il s'agit ici lit-
téralement d'intérêts existentiels humains expri-
mant à plus forte raison le cauchemar mythique 
qu'éprouve l 'homme de la rue même au cabinet du 
dentiste. C'est précisément ce caractère existentiel , 
* NIZSALOVSZKY, E.: - , and some other extraordinary medical actions. Budapest, Publishing 
House of the Hungarian A c a d e m y of Sciences, 1974. 211 p. 
1
 U n e science fiction de cet te espèce est démontrée dans le livre de CSABA, GY.: A szervátültetés je-
lene és jövője (Le présent et l'avenir de la transplantation d'organes) Budapest , Medicina, 1969. 
2
 Ainsi la Déclaration de G e n è v e du 14 Juin 1 9 6 8 qui était saisie expressément des quest ions de la 
transplantation du cœur. D e s manifestations hongroises se distingue la session du 22 Janvier 1 9 6 9 de 
l 'Académie des Sciences de Hongrie où l'académicien PÁL GÖMÖRI a tenu une conférence sous le titre Les 
problèmes médicaux, psychologiques et juridiques des transplantations de tissus. Les rapporteurs étaient 
GÁBOR PETRI, L O R Á N D KESZTYŰS e t E N D R E NIZSALOVSZKY. ( V o i r M a g y a r T u d o m á n y , 4 , 7 - 8 ) 1 9 6 9 . 
3
 Le livre traité offre une riche bibliographie de la littérature hongroise et étrangère. 
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la nature du thème affectant la personnalité totale 
de l'homme qui expl ique que son analyse, son ap-
préciation ont de mult iples aspects. C e sont en 
premier lieu, bien entendu , les aspects médicaux -
d'une part ceux de technique d'opération, d'autre 
part ceux d' immunologie - qui ont éveil lé la curio-
sité, , mais les moral istes et les juristes e u x - m ê m e s 
ont en même temps é m i s leur opinion. L'académi-
c ien Nizsalovszky qui est connu de tous d e tenir sa 
main - appliquant une comparaison qui convient 
au t h è m e - s u r l'artère d e l à vie du droit, a entrepris 
c o m m e premier dans la littérature hongroise de 
faire l'analyse des quest ions juridiques concernant 
la transplantation des organes.4 Les publications 
partielles précédantes ont abouti a l 'élaboration 
synthétique et systématique 5 dont une variante 
remaniée et actualisée est mise à la disposit ion du 
public par la Maison d'Édition de l 'Académie des 
Sciences de Hongrie . 
2. La monographie embrasse un domaine plus 
é t e n d u que l'étude de la transplantation des orga-
n e s et des tissus au sens large du mot, et e l le touche 
à quelques autres opérat ions médicales extraordi-
naires aussi (dont est fait allusion dans le sous-titre 
du livre), bien que d e façon moins détai l lée . L'au-
teur approche le sujet en premier lieu de l'aspect 
du droit civil (y compris le droit international 
privé), mais que lques questions pénales et admi-
nistratives sont é g a l e m e n t touchées par lui. 
En ce qui concerne la structure de l'ouvrage, 
l'élaboration du t h è m e peut être qual i f iée pour 
ainsi dire d'être concentrique, de sorte qu'elle 
s'achemine de la sphère extérieure vers l'intérieur 
et qu'elle rend poss ible , sur la base des connexités 
étendues, l 'appréhension claire des quest ions res-
treintes, bien que centrales. Le chapitre I. a pour 
objet l'étude des traits les plus universels des opé-
rations extraordinaires du médecin et le chapitre II 
les rapports juridiques. Les chapitres III.—VI. ana-
lysent les problèmes partiels les plus importants. 
notamment les expériences instituées avec 
l 'homme, respectivement ce l les des transplanta-
tions des tissus et des organes de l'homme vif que 
du cadavre. Le chapitre final VII résume les propo-
sitions dont peut profiter la législation. 
3. Le chapitre premier dessine donc la sphère 
la plus large, celle des relations extraordinaires et 
particulières du médecin et de son malade.6 A 
l 'opposé du travail normal du médecin, ce qui est 
une activité thérapeutique-prophylactique se diri-
geant vers le personnage lié avec lui, les buts et les 
sujets traités ici sont différents. Cette opération du 
médec in peut être dirigée par exemple, vers le ma-
lade mais le but de l'activité n'est pas la thérapeuti-
que ni la prophylactique. C'est là que peuvent être 
classées les opérations au but cosmétique, ensuite 
l'interruption chirurgicale de la grossesse et l'insé-
mination artificielle. A une autre occasion le but 
peut être thérapeutique, mais la méthode est si 
moderne , de façon si expérimentale , si hasardeuse 
que — contrairement à l'activité du médecin de ca-
ractère de routine - le but thérapeutique y est relé-
gué au dernier plan et devient secondaire. Il existe 
enfin le but thérapeutique mais celui-ci ne se dirige 
pas vers ce personnage en connexion duquel l'in-
tervention du médecin a lieu. Dans le cas de ces 
deux dernières variations c'est le service de l'inté-
rêt public, du progrès humain, respectivement le 
motif de la solidarité humaine qui avancent au 
premier plan et c'est ce qui donne le caractère irré-
gulier, tandis qu'en cas du premier groupe c'est 
l'intérêt individuel qui prédomine de façon inalté-
rée, sans avoir cependant trait à la santé, à l'inté-
grité corporelle. 
La solution du problème peut être donnée sur 
la base d'une juste appréciation du caractère social 
de l 'homme, de la connexion entre les aspects di-
vergeants de sa personnalité. C o m m e c'est plus 
tard exposé par l'auteur (p. 33) , ce sont trois traits 
du personnage, des droits personnels de l 'homme 
4
 Ainsi de dehors de son rapport mentionné dans la note № 2, dans ses é tudes: A modem biológia 
és orvostudomány hatása a polgári jogra (L'effet de la biologie et de la médecine modernes sur le droit ci-
vil). Állam- és Jogtudomány, 3 /1969 , respectivement: A szervátültetések jogi kérdései (Les problèmes ju-
ridiques des transplantations d'organes). Jogi tudósitó, N o v e m b r e 1969. En ce qui concerne les aspects de 
droit pénal du problème , voir HORVÁTH, L.-VISKI, L. : A biológia és orvostudomány fejlődésének hatása a 
büntetőjogra. (L 'e f fe t de l'évolution de la biologie et de la médec ine sur le droit pénal) . Állam és Jogtudo-
mány, 4 /1969 . 
5
 A szerv- és szövetátültetések joga (Le droit de la transplantation des organes et des tissus), Buda-
pest, Közgazdasági é s Jogi Könyvkiadó, 1970. p. 421. 
6
 En ce qui concerne les prob lèmes de l'activité médica le ordinaire dans la littérature hongroise 
voir TÖRŐ, К.: Az orvosi polgári jogi viszony (Aspects de droit civil de l'activité médicale), Budapest, 
Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1965. 
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qui méritent l'attention: « . . . the rights of man as a 
biological entity to life, physical integrity and also 
to death . . . (the rights o f ) man as a conscious indi-
viduum of free will w h o is irrevocably e n d o w e d 
with all . . . human and civic rights . . . (and finally 
the rights of man connected with) the legal status of 
man as a member of s o c i e t y . . . » Les droits person-
nels reviennent donc à l 'homme en tant qu'être so-
cial et tous les deux facteurs y sont mis en relief. Ni 
l 'homme n'est pas maître absolu de ses droits per-
sonnels, ni la société n'a le droit de s'en mêler sans 
bornes. C'est ainsi que l 'homme n'est pas maître de 
sa propre vie et c'est de là qu'il s'ensuit l'interdic-
tion morale et juridique du suicide et d'autre part 
celle de l'euthanasie. L'auteur souligne que l'inter-
vention du médecin de façon eugéniste, respecti-
vement euphéniste ne mérite qu'une appréciation 
négative, pour le moins sur la base des expériences 
du passé récent. En ce qui concerne les l imites 
éthiques-juridiques d'une façon si absolue dans le 
cas de l'intervention menaçant la vie, la quest ion 
n'est guère aussi identique relativement aux opéra-
tions médicales qui touchent l'intégrité corporelle. 
Pensons, par exemple, aux vaccinations humaines 
prescrites pour cause d'utilité publique ou aux m e -
sures drastiques ayant pour but dans certains Etats 
l'arrêt de l'explosion démographique. 
C'est encore dans le chapitre I. que l'auteur ex-
pose les questions des opérat ions cosmétiques, de 
la stérilisation spontanée et de l'avortement, le 
dernier problème d'une manière relativement plus 
détail lée, en démontrant les variantes des règle-
ments juridiques en vigueur. 
4. Le chapitre II. analyse les relations juridi-
ques d e s rapports médicaux spéciaux en général. 
Endre Nizsalovszky explique que deux aspects y 
jouent un rôle décisif, l'un c'est que l'activité médi-
cale doit toujours servir m ê m e dans ce domaine 
l'intérêt public, de plus près la santé publique, l'au-
tre que cette intervention se fait dans la vie, dans la 
personnalité de l 'homme. 
U n e réglementation détai l lée directe de l'acti-
vité médica le extraordinaire n'était pas réalisée 
d'une manière approfondie jusqu'à l'heure ac-
tuelle.7 Ici on ne peut s'appuyer qu'aux normes 
éthiques relativement générales qui sont relevan-
tes m ê m e au point de vue juridique. C'est ainsi que, 
par exemple , la catégorie de ce qui est exigeable, 
rég lementée dans l'article 3 3 9 du Code civil hon-
grois, est remplie dans certaines matières typiques 
des m ê m e s normes. Il s'impose de réglementer ce 
qui peut être exigé dans le cadre de l'attitude médi-
cale, en s'appuyant sur les prescriptions éthiques 
autonomes de la société des médecins, celles-ci ne 
sont cependant pas à considérer comme être 
consolidées, précisément dans le cas des activités 
médicales extraordinaires, ni dans l'intérieur de la 
société des médecins, ne faisant allusion qu'au re-
tentissement professionnel extrêmement contra-
dictoire qui a suivi l'opération de Barnard. Nizsa-
lovszky attache toutefois de la signification fonda-
mentale à ces normes autonomes, il reconnaît leur 
caractère de quasi-règle de droit et bien que leur 
rôle soit en baisse dans l'Etat socialiste, il y a pour-
tant quelques traits, par exemple , la force persua-
sive de la renommée scientifique, la plasticité plus 
souple, ensuite l'internationalité d'un certain degré 
qui soulignent les avantages de ces normes chez 
nous également. L'auteur montre l'histoire généti-
que de ces règles autonomes qui touchent notre 
thème. Il énumère parmi les plus récentes le Code 
nommé de Nuremberg de l'année 1947, la Décla-
ration de Helsinki de l 'année 1964, la Déclaration 
de Genève de l'année 1968, ensuite la Déclaration 
de Sidney encore de l'année 1968, laquelle donnait 
de l'extension à celle de Helsinki (les deux derniè-
res doivent le jour à la problématique des trans-
plantations de cœur). 
Malgré des normes abordées ci-dessu; ':e rè-
glement juridique ne peut être omis surtout parce 
que dans ce domaine beaucoup de conflits de prin-
cipe se montrent. Soumettant à l 'examen les parti-
cularités de cette réglementation, l'académicien 
Nizsalovszky signale l'intérêt de la science de la na-
ture concernant la législation en question, et 
concernant les contours du «droit naturel des 
sciences exactes» qui vont se dégager. Ensuite il 
explique l'importance d'un règlement direct 
conforme au point de vue international, dont les 
bases sont, en dehors de l'internationalité de la 
science de la nature, encore établies par ce fait que 
concernai« l'harmonie des droits personnels avec 
l'intérêt public qui se rattache à l'évolution de la 
science thérapeutique, les solutions juridiques des 
systèmes sociaux divergents aboutissent eu égard 
de leur teneur aux résultats approchés. M ê m e cette 
considération plaide en faveur de la réglementa-
tion conforme que l'établissement de banques 
7
 Sur ce sujet cf. en Hongrie la Loi № II. de 1972 sur la santé publique. 
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d'organes nécessaires à la pratique de la transplan-
tat ion des organes ex ige une certaine éche l l e de 
populat ion qui de la part des petits Etats ne peut 
être organisée qu'en coopération avec d'autres 
Etats . 
L e s questions de droit générales auxquelles une 
réponse doit être d o n n é e suivant l'auteur, se mani -
fe s tent dans l'analyse du droit civil d'une part dans 
la sphère de la capacité de disposition, d'autre part 
dans la sphère de la responsabilité. Les quest ions 
principales de cette sorte sont notamment: dans 
que l l e s conditions l'utilisation de l 'homme, sous 
l 'omission d'un but thérapeutique, peut être consi -
d é r é e comme juste aux objectifs expérimentaux ou 
b ien à l'objectif que certains organes lui so ient ti-
rés, pour servir, en les plaçant dans le corps d'au-
trui, la vie, la santé de celui-ci, ensuite que dans 
que l l e s conditions, notamment sur la base de 
que l l e autorisation l 'organe du cadavre peut-i l être 
tiré, quelle est la situation juridique du receveur? 
(p. 4 2 ) . 
5. Le chapitre III. traite de plus près les ques-
t ions des expériences faites avec l 'homme, respec-
t i v e m e n t celles de la transplantation de tissus et 
d 'organes de l 'homme. D a n s ce domaine ont lieu 
naturel lement les interventions médicales eu égard 
à leur poids et leur menace d'échelle é t endue (essai 
d 'un nouveau médicament , transfusion, transplan-
tat ion cutanée), dont la caractéristique c o m m u n e 
c 'est ce que le but thérapeutique-prophylact ique y 
est absent ou reste dans l'ombre. L'auteur résume 
les normes rel igieuses-morales et juridiques 
concernant la défense morale de la muti lat ion de 
s o i - m ê m e , en expl iquant minutieusement les rè-
g les juridiques posit ives pas trop nombreuses . La 
r igueur de la solution des Etats particuliers est di-
vergente , même dans les pays socialistes on ne peut 
pas parler d'une vue généralement adoptée . L'au-
t eur souligne à juste titre que le côté b io logique de 
la personnalité ne peut être déclaré c o m m e absolu. 
Il est en principe possible que le malade se prête à 
l' intervention péril leuse pour la santé, mais le 
consentement à lui seul n'accorde dispense de l'in-
convén ient causé au malade. Cet inconvénient doit 
e n tout cas être surpassé par l'avantage humani-
taire, et d'autre part le consentement doit ê tre par-
fa i tement spontané et libre de pression. Les garan-
t ies de cette dernière sont expliquées par le profes-
seur Nizsalovszky en détail , qui souligne la néces-
s i té des renseignements convenants. Il expose que 
le consentement mentionné appartient dans la 
sphère des déclarations les plus personnelles, par 
conséquent l 'homme de capacité limitée n'est pas 
qualifié de faire une pareille déclaration. 
La transplantation des organes et des tissus sur 
la base du consentement du malade fait naître une 
relation entre le donneur et le médecin, respecti-
vement entre le donneur et le receveur. En ce qui 
concerne cette relation, les règles générales des 
contrats du droit civil sont compétentes , il est inu-
tile de la classer dans un type de certain contrat 
existant, ou de créer un type sui generis pour ce 
but. ( A mon avis les règles particulières des 
contrats gratuits pourraient eff icacement servir 
pour base de l'analogie, c o m m e l'auteur en fait 
d'ailleurs allusion.) D faut toujours largement être 
d'accord avec les explications du professeur Nizsa-
lovszky sur la compensat ion de la rétrocession des 
organes. U n e stipulation de cette espèce doit en 
principe général être considérée c o m m e nulle. A u -
cune anticipation sur le principe général n'arrive si 
en cas d'interventions de petite importance, en 
particulier si le personnage du receveur est inconnu 
(transfusion), un certain remboursement est taxé 
pour des raisons pratiques. 
En ce qui concerne les questions de la respon-
sabilité, l'auteur expose que bien qu'en cas de 
consentement valide la tolérance de l'intervention 
extraordinaire crée une obligation juridique, l'em-
ploi de la force n'est pas permissible. D a n s ce cas 
tient l 'académicien Nizsalovszky pour possible 
l'application de l'article 6. du Code civil hongrois, 
notamment le remboursement des frais du méde-
cin, respectivement de l 'établissement intervenant 
(p. 86) . A mon avis, ces analyses ne sont pas tou-
jours persuasives. Il ne me semble spécialement 
pas justifié la discrimination sur ce point entre le 
médecin qui fait une opération et le receveur. 
Concernant la responsabilité du médecin qui s'ac-
quitte d'une intervention extraordinaire, l'auteur 
relève avec une argumentation persuasive que le 
caractère spécial expérimental ne justifie pas l'ap-
plication de la responsabilité objective, car ce sont 
s implement les règles générales de responsabilité 
comprises dans l'article 3 3 9 du Code civil hongrois 
qui sont à appliquer. Cette solution lègue une par-
tie importante des risques sur le donneur lesquels 
pourraient être réduits par l 'établissement des 
dommages- intérêts d'équité, éventuel lement dans 
une certaine mesure par l'introduction de la 
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compensation des d o m m a g e s moraux, ou bien par 
la translation des risques dans la sphère d'assu-
rance. 
6. Dans le chapitre IV l'auteur analyse les pro-
blèmes de quelques interventions médicales de 
moindre importance, notamment: ceux des expé-
riences concernant de nouveaux médicaments (y 
compris les quest ions de responsabilité y relatives); 
les relations juridiques au casd'une transfusion; les 
problèmes juridiques de l'insémination artifi-
cielle.8 
7. Le chapitre suivant analyse les quest ions de 
la transplantation des organes respect ivement des 
tissus du cadavre. A f i n d'être qualifié d'utiliser le 
cadavre humain pour des usages de recherches ou 
thérapeutiques, il faut constater le m o m e n t où la 
mort survient et la personne qui a la capacité de 
disposer du cadavre. 
La constatation du fait de la mort est primaire-
ment une question d'expertise médicale. L'auteur 
montre les résultats et problèmes récents y relatifs, 
la distinction de la mort clinique et de la mort bio-
logique et le rôle fondamental de la lés ion céré-
brale irréversible. Il expose que même dans le cas 
où il est justifié au point de vue de la biologie médi-
cale de considérer la mort comme un processus, le 
juriste doit trouver un moment déterminé pour en 
déduire les conséquences (par exemple , au point 
de vue des effets juridiques successoraux ou m ê m e 
de la possibilité du tirage d'organe), et ce la m ê m e si 
ce moment devient certain plus tard. La constata-
tion du fait et du m o m e n t de la mort est d o n c la tâ-
che d'un expert en médec ine , le rôle du droit c'est 
d'assurer qu'elle se fasse aux garanties de procé-
dure et d'organisation convenables. Il est extrê-
m e m e n t important que , par exemple, e n cas des 
transplantations du c œ u r deux commiss ions d'ex-
perts, lesquelles sont entre eux indépendants, s'ac-
quittent de leurs fonct ions , en ce qui concerne la 
constatation du fait de la mort, respect ivement 
l 'accomplissement de la transplantation d'organes. 
E n ce qui concerne l 'état juridique du cadavre, 
ne lui reviennent aussi d a n s l'avenir que respect et 
p ié té , l 'auteur souligne cependant qu'à l 'encontre 
de l'absolutisation des aspects de piété, la c o n c e p -
tion juridique socialiste cons is te dans l'aspiration 
c o n f o r m e d'ouvrir une possibil ité aussi large q u e 
poss ib le pour que le cadavre soit utilisé pour des 
objec t i f s scientifiques, respect ivement thérapeuti-
ques , parce qu'il n'y a aucune plus belle destination 
du cadavre que de sauver avec son assistance la vie 
d'une autre homme. C'est pourquoi les droits pos i -
tifs reconnaissent de plus e n plus la validité de la 
déclarat ion d'autorisation du donneur vivant, 
concernant l'utilisation de son corps après la mort 
et, m ê m e faute de protestations formelles une tel le 
autorisat ion doit être présumée . 
8. Analysant la posit ion du sujet passif de la 
transplantation d'organe, ce l le du receveur, l 'au-
t e u r e x a m i n e d'une part les problèmes éthiques-ju-
ridiques de l'option des receveurs possibles, d 'au-
tre part - analoguement à la condition du d o n n e u r 
- il analyse les cautèles du consentement lequel est 
nécessaire pour l'intervention. 
9. D a n s le dernier chapitre l'auteur résume les 
principes fondamentaux e t les règles qui pour-
raient servir de base pour une législation synthéti-
que dans ce domaine. C'es t en cette connexion 
qu'il présente les solutions acceptées par la n o u -
velle loi hongroise sur la santé publique (dont une 
quantité de prescriptions montrent l'influence d e s 
proposi t ions précédentes d e l'auteur) et en l'analy-
sant il fait en même temps d e s observations criti-
ques et d'autres propositions. L'auteur met en lu-
mière que lques aspects é g a l e m e n t concernant le 
domaine du droit international privé. 
La monographie est armée d'une bibliographie 
abondante et «up-to-date». 
E . LONTAI 
8
 L'auteur analyse les conséquences de l'insémination artificielle sous l 'aspect du droit de la fa -
mille, dans son ouvrage: Order of the family. Budapest, A k a d é m i a i Kiadó, 1970 . 
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Hefte für Zivilprozeßrecht I -VI* 
I. Wesentl iche Ursache des vorher nie erleb-
ten Fortschrittes der ungarischen Gesellschaftswis-
senschaften ist d ie Tatsache, daß Institute für die 
Forschung der e inze lnen Disziplinen - so auch der 
verschiedenen Z w e i g e der Rechtswissenschaft -
entstanden sind, hauptsächlich unter der zentralen 
Aufsicht der Ungarischen A k a d e m i e der Wissen-
schaften. Als e ine Reform des Hochschulwesens 
auf die Tagesordnung gesetzt wurde , hatte dies die 
Bestrebung zur Folge, die Rolle der Lehrstühle der 
Hochschulen als wissenschaftliche Forschungspo-
sten zu erweitern, wodurch die Ausschließlichkeit 
der pädagogischen Aufgaben aufhörte . 
All das bedeute te insoweit ke ine Neuigkeit, als 
die Lehrkräfte der Hochschulen zugleich auch frü-
her schon die Ro l l e der berufenen Pf leger der Wis-
senschaften innehatten. Was als N e u e s gilt, ist die 
immer intensivere Organisierung dieser wissen-
schaftlichen Tätigkeit und die Veröffentl ichung 
der Ergebnisse in immer breiterem Kreise, das im 
unvore ingenommenen Beobachter das Gefühl der 
angenehmen Überraschung wach werden ließ. 
Jene H e f t e , die auf den f o l g e n d e n Seiten be-
sprochen werden, geben Bericht über eine höhere 
Weisungen nicht abwartende Entwicklung einer 
organisierten Tätigkeit, geben Rechenschaft über 
die jahrzehntelange Arbeit e iner Organisation -
man könnte sagen Freundeskreis —, die in enger 
Beziehung mit dem Budapester Lehrstuhl für Zi-
vilprozeßrecht wirkt. 
Die wohlbekannten Schwierigkeiten hinsicht-
lich der Durchlaufszeit in den Druckere ien wurden 
dadurch vermieden, daß sich der Herausgeber mit 
der einfacheren Art der Vervielfält igung begnügte, 
was natürlich den Wert des Inhalts der Beiträge 
überhaupt nicht verminderte. 
D e m Lehrstuhlsleiter László Névai soll aller-
dings eine Anerkennung zugesprochen werden, 
nicht nur für die Selektion, d ie der Publikation 
voranging, sondern auch für d e r e n Art. 
Was die Selekt ion anbelangt, hat László Névai 
die Tür auch vor den Erstl ingswerken nicht ver-
schlossen, ho l te dagegen für se in Sammelwerk 
auch bedeutungsvol le Abhandlungen der vorzüg-
l ichsten aus- und inländischen Pfleger der Diszipl in 
e in. 
D a s Kennzeichen und auch die B e d e u t u n g der 
zwe i ersten von den bisher erschienenen sechs H e f -
ten besteht darin, daß diese die III. Nove l l e der Zi-
vilprozeßordnung, die an Hand der Gese tze sver -
ordnung Nr. 26 von 1972 durchgeführte nicht un-
wesentl iche Modif iz ierung der Z P O vorberei tet , 
bzw. zu deren Vorbereitungsarbeiten be igetragen 
haben. Im großen und ganzen enthält die Häl f te 
d e s dritten Hefts auch solche Probleme, d ie mit der 
III. Novel le zusammenhängen, während sich das 
vierte und fünfte H e f t - in nicht ganz üblicher 
W e i s e - zur schon fertigen Novelle knüpfen. 
Kaum waren aber durch die Hefte die Ergeb-
nisse der Novelle ausgewertet , fingen dessen schaf-
f e n d e Mitarbeiter sofort an, die Vorarbei ten der 
Konzept ion einer n e u e n Zivilprozeßordnung an-
zubahnen. Ein so lches , in die Zukunft b l ickendes 
und auf tiefe Gründe zurückgreifendes Material ist 
im Heft VI und in zwei Abhandlungen d e s H e f t s III 
bearbeitet. 
Ich möchte in d e n folgenden dem Leser zu-
nächst in der R e i h e n f o l g e der Hefte über d e n wert-
vol len Stoff e inen kurzen Überblick geben . 
D a s Material d e s Hef ts I und die erste Hälfte 
d e s Hefts II bietet mannigfaltige Abhandlungen 
v o n inländischen Verfassern, die te i lweise von den 
Lehrkräften des Lehrstuhls an ausländischen Kon-
ferenzen vorgelesen wurden. Die größere Hälfte 
des II. Heftes be inhal te t prominente A u f s ä t z e aus-
ländischer Prozeßrechtler. Darauf folgt H e f t III, 
das sich ungefähr zur Hälfte mit der N o v e l l e be-
faßt, und anschl ießend überblicke ich die H e f t e IV 
und V spezieller Best immung, bevor ich zur Wür-
digung des H e f t e s V I , das mit einem M o d e w o r t als 
futuristisch beze ichnet werden kann, übergehe . 
II. Der Stoff d e s ersten Elaborats d e s H e f t s I ist 
sozusagen das uralte Problem des sich bildenden 
wissenschaftl ichen Zivilprozeßrechts. 
Das Elaborat von Tamás Rátonyi mit d e m Ti-
tel: Fragen zur Festsetzung des Klagerechts, hat 
meine Anerkennung dadurch errungen, daß es die 
alte und neue, unerschöpfliche Literatur der Zivil-
* Polgári eljárásjogi füzetek. I -VI . Eötvös Loránd Universität, Fakultät der Staats- und Rechts-
wissenschaften. Lehrstuhl des Zivilprozeßrechts. Budapest , 1 9 7 1 - 1 9 7 4 . Polygr. Verantwortl icher Re-
dakteur, der Verfasser der H e f t e IV. , V.: NÉVAI, L. , pp. 232, 280, 2 0 0 , 179 , 190, 168. (In ungarischer 
Sprache) 
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Prozeßwissenschaft in breitem Umfang berück-
sichtigte, aber auch dadurch, daß es sich mit d e m 
Begriff des Klagerechts nicht selbstbezweckt, son-
dern zwecks Abgrenzung der Fälle, wo die Klage 
ohne Gerichtsverhandlung zurückgewiesen wer-
den kann, befaßt. In se inem Schlußwort stellt se i -
nen vertretenen Standpunkt selbst der Verfasser 
zur Diskussion. Eine Antwort hat er im § 2 2 der 
III. N o v e l l e erhalten. D i e s e verordnet die Zu-
rückweisung einer offensichtl ich unbegründeten 
Klageschrift ohne Erlassung einer Vorladung. 
A u s der Abhandlung von György Schelnitz 
über die Zivilprozeßvertretung des Staats hebe ich 
die Bereicherung jener Diskussion hervor, die 
über die Existenzberechtigung der Dif ferenzie-
rung im Z G B zwischen d e m Staat und den juristi-
schen Personen im Gange ist, und die, meines Er-
achtens fragwürdige Feststellung, daß bei juristi-
schen Personen das im Absatz (2) des § 2 8 des 
Z G B ausgesprochene ultra vires Prinzip nach der 
neuen Gestaltung der Wirtschaftsordnung von sei-
ner grundsätzlichen Bedeutung immer mehr ver-
liert. 
D i e Abhandlung von László Timár über das 
Forum der Rechtsstreite der landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften behandelte als Vor -
trag (Juni 1969) Probleme, die damals wirklich in 
Gärung waren. Die III. Nove l l e der ZPO hat die 
von der allgemeinen Rege lung abweichenden B e -
s t immungen der aus Mitgliedsverhältnissen e iner 
Genossenschaf t s tammenden Rechtsstreite in die 
einheitl iche Fassung der Z P O als Abschnitt X X I I 
e ingegl iedert . 
D i e magistrale Abhandlung von Aurél Benárd 
erklang als Vortrag ein Jahr nach der Verkündung 
der Verordnung Nr. 9 / 1 9 6 9 I.M. über das in Pa-
tentsachen zu verfolgende Verfahren und der Ver -
ordnung Nr. 4 / 1 9 6 9 O M F B - I M , über die Durch-
führung d e s neuen Patentgesetzes. Wohlbekannt 
ist die Ro l l e des Vortragenden in der Kodifizierung 
unseres im wesentlichen n e u e n Patentrechts. 
A u c h die Abhandlung von György Bolgár 
stammt von einer sehr kompetenten Stelle. D e r 
stellvertretende Präsident des Landesrats der U n -
garischen Rechtsanwälte gibt in seiner Abhand-
lung e ine überzeugende Erklärung zu den ge l ten-
den rechtl ichen Lösungen, die der sozialistischen 
Konstruktionsumgestaltung der rechtsanwaltli-
chen Berufstätigkeit zugrunde liegen. Die Erörte-
rungen des Verfassers über das Problem des Z u -
sammenhanges zwischen dem Personalanspruch 
der Anwaltschaft und dem Bereich der Anwaltstä-
tigkeit sind äußerst interessant. 
László Névai ist auch außerhalb der Staats-
grenzen ein bekannter Spezialist d e s Prozeßrechts. 
Wohlbekannt ist auch, daß er sich sehr eingehend 
mit der Gerichtsverfassung befaßt. D i e Hefte ent-
halten den ungarischen Text e ines Vortrags, den er 
aufgrund einer Einladung der Universität zu 
Würzburg über die ungarische Entwicklung der 
Gerichtsverfassung und des Zivi lprozesses gehal-
ten hat. D a s zusammenfassende Bi ld ist auch in 
dieser der Vergleichung halber kurzgemessenen 
Form vollständig. 
Auch die im Hef t II publizierte Abhandlung 
von László Névai ist ein im Ausland, an der Hum-
boldt Universität zu Berlin in 1 9 7 1 gehaltener 
Vortrag, der im Rahmen e ines Kongresses die 
Wirksamkeit des sozialistischen Zivilprozesses und 
seiner demokratischen Weiterentwicklung behan-
delt. Der Verfasser betont, ein Zivi lprozeß könne 
dann für wirksam angesehen werden, wenn er die 
Forderung des reellen Rechtsschutzes in optimaler 
Art geltend macht. Der weitere Vortragsstoff ist 
die Auseinanderlegung der opt imalen Rechts-
schutzbedingungen. Ich bin völl ig einverstanden 
damit, daß die vollständige Ungeübthe i t nicht als 
Bedingung der Fähigkeit zur Funktion eines Schöf-
fen angesehen werden kann. 
Die Abhandlung des anderen Professors für 
Zivilprozeßrecht der Eötvös Loránd Universität, 
Tibor Révai, die auf eine ausgedehnte Rechtsver-
gleichung aufgebaut ist und in Verbindung damit 
eine reiche literarische Fundgrube umfaßt, sucht in 
den Problemen der Vorbereitung mündlicher Ver-
handlungen solche Lehren, die auch im Gange der 
sozialistischen Rechtsentwicklung verwertbar 
sind; seiner Meinung nach sind nämlich diese noch 
hinsichtlich d e s sozialistischen Gesel lschaftssy-
stems in keiner übereinst immenden Art ausgear-
beitet. Meines Erachtens wird der Wert der Ab-
handlung keineswegs herabgesetzt dadurch, daß 
ihre Schlußfolgerung im Wesen negat iv ist. 
Der andere, im Hef t II erschienene Aufsatz 
von Tibor Révai berichtet über die Ergebnisse der 
Vermessung, die hinsichtlich der Wirksamkeit der 
Schöffentei lnahme vorgenommen wurde. Er ver-
hüllt auch die negativen Erscheinungen nicht, und 
zwar, daß sich in 7 4 , 2 % der Fälle ke iner der Schöf-
fen vor der mündlichen Verhandlung für die Sache 
interessierte, daß in 82 ,3 % der Fälle der Schöffe an 
die anläßlich der mündlichen Verhandlung verhör-
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ten Personen keine Fragen stellten. Der Verfasser 
betont jedoch, daß 2 0 , 3 % der Berufsrichter von 
so lchen Fällen sprach, w o o h n e Mitwirkung d e s 
Schöffen ein unrichtiges Urtei l gesprochen worden 
wäre. Er befaßt sich e ingehend mit dem Problem 
der Eignung des Schöffen zur Funktion und schil-
dert in sehr zutreffender W e i s e die Pflicht des B e -
rufsrichters, sich mit den Schöf fen zu beschäft igen, 
um dadurch zur Erhöhung der Geeignethei t der 
e inze lnen Schöffen beizutragen. Die in der A b -
handlung enthaltenen A n g a b e n und Werturtei le 
spielten zweifel los in der Gestal tung des aufgrund 
der III. Novel le der Z P O verengten Mitwirkungs-
bereichs der Schöffen e ine Rol l e (§ 11 Z P O ) . 
D ie Abhandlung von János Németh über die 
Wiederaufnahme des Prozesses erläutert sehr klar 
die Fragen der Rechtskraftsdoktrin. D a s Verdienst 
des Aufsatzes ist die Dif ferenzierung zwischen den 
verschiedenen Bereichen inner- und auch außer-
halb des Begriffs eines rechtskräftigen Urteils. In 
der Frage, ob sich die Vollstreckungsfähigkeit 
wirklich bloß an den verfäl lenden Inhalt des 
rechtskräftigen Urteils knüpft , wie das durch den 
Verfasser auf ansehnliche Quel len basierend be -
tont wird, muß ich bemerken, daß meiner Meinung 
nach das Moment, das Vollstreckung genannt 
wird, sich in das rechtskräftige Urteil verschmelzen 
kann, so wie das im ungarischen Recht bei e inem 
Ehescheidungsurteil der Fall ist. Es sei übrigens 
jene weitgehende Aufmerksamkei t betont, die der 
Verfasser den Ehe- und Statusprozessen gerade in 
Hinsicht auf die Ausgeschlossenhei t der Wieder-
aufnahme in diesem Bereich widmet. Ich s t imme 
seiner Meinung bei, daß die Rechtsregeln, die die 
Wiederaufnahme des Prozesses ausschließen, noch 
einer Vervol lkommnung bedürfen. 
D ie Abhandlung von János Németh über die 
Arbeitsrechtsstreite, die den demokratischen Cha-
rakter der ungarischen Rechtsregeln d o k u m e n -
tiert, gehört zum Stoff der schon erwähnten K o n f e -
renz ( 1 9 7 1 ) an der Humboldt-Universi tät . 
Der Vortrag ( N o v e m b e r 1971 ) von Katalin Im-
reh „ D a s Problem der Einheit und Übersichtl ich-
keit im Forumsystem der Zivilsachen" sucht den 
W e g der Verwirklichung der durch die Ungar ische 
Sozialistische Arbeiterpartei und durch den Reg ie -
rungsbeschluß Nr. 2 0 0 9 / 1 9 6 9 Korm. geste l l ten 
Richtlinien über die grundsätzlichen Anforderun-
gen im System und Verfahren der die Rechtsstreite 
entscheidenden Organe. D e r Vortrag kann in den 
literarischen Vorbereitungsstoff , der in der G e -
setzverordnung Nr. 26 d.J. 1972 verfaßten Zivil-
prozeßnovelle, eingereiht werden. Er befaßt sich in 
erster Linie mit dem Forumsystem und stellt an 
Hand zahlreicher literarischer Äußerungen zutref-
fend fest, daß ein bedeutungsvolles Mittel der Er-
reichung des Z ie l e s die Ausbreitung des gerichtli-
chen Befugnisses sei. Leider kann ich einige Ideen 
der Verfasserin nicht akzeptieren, be tone aber im 
Einverständnis mit ihr, die Aktionsunfähigkeit der 
sog. sozialen Betriebsgerichte. V o n ihrer entspre-
chenden Aktivis ierung wäre, me ines Erachtens, 
eine organisierte Verrichtung gewisser auf die ge-
samte Gese l l schaf t beharrender Aufgaben , insbe-
sondere im Bereich des Über legens der Familien-
gründung und der Behütung des Ehefriedens ge-
gen äußere Angri f fe , zu erwarten. 
Die Abhandlung von Gyula Varga: „Verhand-
lungsprinzip, Beweisführung und Tatsacheneinho-
lung von A m t s wegen", indem sie statt dem Ver-
handlungsprinzip und dem ehemal igen sog. Er-
mittlungsprinzip aus dem neuen Begriff des Unter-
suchungsprinzips ausgeht, behandelt die Frage, 
welches Subjekt des Prozesses das Prozeßmaterial 
vorbringen soll, wer den U m f a n g dieses Materials 
feststellt und welche (eventuell Zwangs- ) Mittel 
zum Sammeln eines ausreichenden Materials in 
Anspruch g e n o m m e n werden können. Auch die 
III. Novel le hat den Absatz (2) , § 164 der Z P O 
nicht berührt, was jenes, nach einer eingehenden 
Untersuchung des Verfassers erzielte Resultat des 
Verfassers bekräftigt, daß g e m ä ß des sozialisti-
schen Prozeßprinzips das Sammeln des Prozeßma-
terials e ine gemeinsame Aufgabe der Parteien und 
des Gerichts geworden sei. 
Es ist nicht leicht, eine Frage von so großem 
Umfang, wie „ D i e Rolle der Eingaben im Zivil-
prozeß", so kurz zusammenzufassen, wie es die 
Abhandlung v o n István Nóvák tut, die mit ihrem 
Gehaltsreichtum eben die vielfaltige Erheblichkeit 
des Themas hervorhebt. Sie provoziert jedoch in-
teressanterweise auch den Widerspruch, und be-
kräftigt den uralten Spruch: „ O m n i s definitioperi-
culosa." A u c h die eigene Def in i t ion des Verfassers 
kann ich ledigl ich für einen best immten Kreis der 
Eingaben als einwandfrei annehmen. Diese weist 
nämlich auf d e n Prozeß hin, obzwar es offensicht-
lich nicht nur prozessuelle Eingaben gibt. D o c h 
durch die Einreichung einer Eingabe wird die Per-
son, die das tut, in einem gewissen Sinne notwendi-
gerweise ein Verfahrenssubjekt. Meines Erachtens 
würde auch jene Schrift als e ine Eingabe gelten, 
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worin der persönliche Feind des Klägers das G e -
richt bloß darauf aufmerksam macht, daß der Klä-
ger ein Gauner und Lügner sei, dem man kein 
Wort glauben könne. Eine interessante Frage ist 
die Widerruflichkeit der in der Eingabe niederge-
legten Aussage , wenn diese einer - noch nicht er-
folgten - wörtlichen Deklaration bedarf. 
Die Abhandlung von Jenő Bacsó über die ak-
tuellen prozessualen Probleme des Personenstan-
des verdient infolge der speziel len Eigenschaften 
dieser Prozeßarten eine besondere Aufmerksam-
keit. D e r Verfasser berücksichtigt sorgfältig die 
Resultate der Internationalen Familienrechtskon-
ferenz der sozialistischen Juristen in Bratislava 
(1971) . Nach der Erläuterung der sich aus der 
Staatssouveränität ergebenden ausschließlichen 
Jurisdiktion untersucht er die Fragen der Ehe -
scheidung und stellt über die Scheidung aufgrund 
einer Vereinbarung der Ehe leute fest, daß die 
Richtlinie Nr. 3 (ersetzt seither mit Nr. 9) des un-
garischen Obersten Gerichtshofes mit der Aner-
kennung einer solchen Scheidung einen absoluten 
Scheidungsgrund geschaffen hat. Das wurde auch 
durch die neue Fassung des Familiengesetzbuches, 
wie durch die neue Richtlinie bekräftigt. 
Der Verfasserstel l t einen Strauß aus mehreren 
sonderbaren Fällen zusammen. Einer dieser Fälle 
wäre die Ehe von Blutgeschwistern, wo eines der 
Parteien seinerzeit als leibliches Kind der 
Adoptiveltern immatrikuliert wurde. In manchen 
der Meisterwerke der Weltliteratur kommen ähn-
liche Fälle vor (z. B. Oidipos, Siegfried), ich kann 
aber kaum glauben, daß in der Degeneration der 
Menschheit einige unentdeckt vorkommende sol-
che Fälle e ine bedeutende Rol le spielen könnten. 
D e r letzte Artikel des Hef t e s mit ungarischem 
Ursprung stammt von Frau Márta Szabó, geb. Bit-
tó. Die Verfasserin weist nach, zu welch merkwür-
digen Resultaten die seitens der Rechtswissen-
schaftler oft unverdient unterschätzten statisti-
schen Angaben , neben den prinzipiellen Fragen 
die Erörterungen der Quantitätsfragen führen 
können. Meiner Meinung nach gilt diese Erkennt-
nis als ein Kennzeichen der Umwandlung der 
rechtswissenschaftlichen Forschungsmethoden. 
Die Abhandlung gibt einen Bericht über das A k -
tenstudium be im Zentralamtsgericht Pest, das eine 
neben dem Lehrstuhl gebildete Arbeitsgruppe 
durchführte. D ie Wiederaufnahme führte aus 28 
Fällen nur in 9 zu e inem Erfolg. Aus 11 waren 2 
Berufungen erfolgreich. Die Zahl der erfolgrei-
chen Wiederaufnahmen erhob sich eben dadurch 
auf 9. Die Verfasserin und ihre Arbeitsgruppe 
fährt mit ihrer Arbeit bei demselben Gericht mit 
e iner Untersuchung der Prozeßwiederaufnahme 
der Jahre 1 9 6 9 - 7 1 fort. Wir sind gespannt , ob die 
interessanten Folgerungen, die die Verfasserin aus 
den bisher dargestellten Angaben gezogen hat. 
durch die A n g a b e n drei weiterer Jahre bekräftigt, 
oder widerlegt werden. 
III. Die größere Hälfte des zwei ten Hef t s ent-
hält Abhandlungen wohlbekannter ausländischer 
Fachmänner. Ihre Anzahl und ihr U m f a n g teilen 
sich in gleichem Maße zwischen den Verfassern der 
sozialistischen und kapitalistischen Staaten. 
Ich muß hervorheben, wie hoch Gurwitsch's 
Resultate aus der Sowjetunion v o m italienischen 
Cappelletti geschätzt werden. „Die große Revela-
tion unseres Zeitalters ist die Beweisung der Unzu-
länglichkeit der schier formellen Gle ichhei t und 
Freiheit oder gar — wie man es heutzutage zu sagen 
pflegt - ihres mystifizierenden und illusorischen 
Charakters" - meint Cappelletti. 
Die sozialistischen Staaten sind übrigens aus 
der Sowjetunion außer der Abhandlung von Gur-
witsch mit noch einer, aus Poien mit zwei , aus Bul-
garien und der D D R je mit einer A b h a n d l u n g ver-
treten. Aus den westlichen Staaten gibt e s in die-
sem Heft je eine österreichische, belgische, finni-
sche, westdeutsche, italienische und schwedische 
Abhandlung. Ihr Stoff ist mannigfaltig und interes-
sant, alle sind von hohem Niveau, für den ungari-
schen Leser äußerst aufschlußreich. 
Stalew aus Sof ia befaßt sich mit d e m gemein-
samen zivilprozeßrechtlichen Problem der 
RGW-Staaten; Vieujean und Fettweis schreiben 
über die belgische Zivilprozeßordnung, deren 
französierender Charakter unser Interesse trotz 
des in der Grundidee von unserer den deutsch-
österreichischen Charakter mehr o d e r weniger 
bewahrenden Zivilprozeßordnung abweichenden 
Charakters verdient. 
Der schwedische Verfasser Ekelöf beschränkt 
sich in seiner Untersuchung auf das Verfahren des 
Untergerichts. Fasching s Abhandlung sucht den 
W e g zur Modernisierung des österreichischen Pro-
zeßverfahrens, indem er mehr oder minder aus den 
Rahmen heraustritt, die auch auf die ungarische 
Zivilprozeßordnung des Jahres 1911 von Professor 
und Justizminister Plösz von großem Einf luß ge-
wesen sind. 
In dem Gurwitsch die Wirksamkeit d e s Zivil-
prozeßverfahrens bespricht, untersucht er Grund-
ideen und grundsätzliche Aufgaben. Tschetschina 
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und seine Kollegen sprechen über die R o l l e des 
Prozeßrechts, die e s in der Vorbeugung der 
Rechtsverletzungen spielt , indem sie e inen Bereich 
durchstreift, der sich z u m aktuellen Problem der 
ehrlichen Prozeßführung anschließt. 
D ie Abhandlung v o n Kellner über die zu er-
wartende Regelung d e s Rechtsschutzanspruchs in 
der D P R , steht dem Punkt i. des § 130 der neuen 
Fassung der ungarischen Z P O nahe, indem es nicht 
für richtig hält, daß die geltende Rege lung den 
Rechtsschutzanspruch des Klägers als grundsätz-
lich gegeben annimmt und bloß die A u s n a h m e n 
festlegt, wogegen der Rechtsschutzanspruch zur 
Inanspruchnahme e i n e s Rechtswegs gefordert 
werden müßte und m a n g e l s dessen keine Klagen-
unterbreitung zuge lassen werden sollte. 
D ie finnische L ö s u n g eines grundsätzlichen 
Problems des Justizapparates wird durch Ellilä ge-
schildert, als er die zur Bekleidung des Richteram-
tes erwünschten Bedingungen ausführlich dar-
stellt. Es ist bemerkenswert , daß das finnische 
oberste Gericht seit 1 9 7 0 Richterinnen als Mit-
glieder akzeptiert; das Verwaltungsgericht seit 
d e m Jahre 1956. Ihre Anzahl ist bei d e m letzter-
wähnten Organ in 1 9 7 1 auf zwei gest iegen. Laut 
der Rechtsnorm wäre e s gestattet, daß Frauen auch 
beim Militärgericht fungieren, bloß Vors i tzende 
können sie nicht sein. 
Zur späten P e r i o d e des Verfahrens knüpfen 
sich die Abhandlung v o n Habscheid über die Rolle 
der Tatsachenfrage und Rechtsfrage im Laufe des 
Verfahrens auf dritter Instanz in dem Rechtswesen 
der Deutschen Bundesrepublik und Frankreichs, 
die Abhandlung Sawczuks über die polnische Wie-
deraufnahme, schl ießl ich Wengereks Beitrag über 
das polnische Zwangsvollstreckungsverfahren. 
Es war richtig, daß der Redakteur den zur Ver-
fügung stehenden R a u m auch für äußerst interes-
sante ausländische Abhandlungen ausnützte, und 
auf diese Art die Intensität der internationalen wis-
senschaftlichen Zusammenarbeit steigerte. 
IV. Die sich vol l an die III. Nove l le der ZPO 
knüpfenden Hef te I V und V haben e ine eigenar-
tige Bestimmung, das in der Lehrmaterialversor-
gung der Studenten e ine äußerst beachtenswerte 
Lösung ist. 
Es war sozusagen unvermeidlich, daß die Ver -
fasser des Lehrbuchs des Zivilprozeßrechts, w e l -
ches se ine Bestimmung vorzüglich erfüllte, unter 
dem Einf luß der III. Novel le der ZPO und des 
neuen Gerichts- und Anwaltschaftsverfassungsge-
setztes im Zusammenhang mit der neuen Verfas-
sung sich zu einer vollständigen Umarbeitung ihres 
Werkes entschließen, und es ist lobenswert, daß sie 
damit außergewöhnlich schnell fertig geworden sind. 
D a s völ l ig neue Lehrbuch ist am Ende des 
Lehrjahres 1 9 7 3 / 7 4 erschienen, es war aber natür-
lich notwendig , die Studenten auch in der Zwi-
schenzeit mit dem neuen Stoff zu versehen. D e s s e n 
gewohnte Art war die Vervielfältigung ergänzen-
der und modifizierender Fragmente. Über diese 
Lösung hat sich László Névai hinweggesetzt als er 
die legislative Praxis der einheit l ichen Fassung der 
modif iz ierten Gesetze auf die selbstbearbeiteten 
Kapitel d e s Lehrbuchs übertrug. Diese wurden 
dann bis zum Erscheinen des Lehrbuchs mit det 
Einarbeitung des neuen RecHtsnormenmaterials 
publiziert. 
D u r c h das Erscheinen des vollen Lehrbuchs 
sind zwar diese zwei Hef te als überholt zu betrach-
ten, auf e inige Bemerkungen möchte ich jedoch 
nicht verzichten. 
1. Dere ins t habe ich, angesichts dessen, daß 
das Inkrafttreten des deutschen B G B an der Jahr-
hundertwende das Gerichtsverfassungsgesetz und 
die Z P O von 1877 sozusagen unberührt gelassen 
hat, das Zivilprozeßrecht mit e inem Schiff vergli-
chen, d a s geeignet ist, verschiedene Deckladungen 
zum Ziel zu führen. Ich fügte jedoch - das Gle ich-
nis weiterführend - hinzu, daß die zu erwartende 
Ladung aus dem Gesichtspunkt der Schiffkon-
struktion gar nicht gleichgültig ist. 
N a c h einer Umgestaltung solchen Ausmaßes , 
wie bei uns anläßlich des Betretens des W e g e s des 
Sozial ismus vor sich ging, trifft dieses Gle ichnis 
wohl viel weniger zu und ich muß dem Verfasser 
recht geben , wenn er die Schaffung einer n e u e n 
Z P O , d ie um sieben Jahre der des B G B voranging, 
damit begründet, daß die im Charakter der Staats-
gewalt erfolgte Veränderung sich binnen kurzer 
Zeit unter anderen auch in den Zivilprozeßregeln 
spiegeln mußte.1 
1
 Meiner M e i n u n g nach war übrigens in Ungarn gerade nicht die Unkodifiziertheit des Zivilrechts 
zufolge der notwendigerweise nur durch die Kodifizierung e i n e Anpassung an die n e u e n Machts- und G e -
sellschaftsverhältnisse stattfinden konnte. Ich bin mnSohm e in ig darin, daß das Gewohnheitsrecht richtig 
unter dem Einfluß der herrschenden Klasse steht und deshalb paßte es sich auch leichter der neuen herr-
schenden Klasse an. „ D a s Gewohnheitsrecht ist der Freund der Starken. Es unterliegt dem Einfluß der 
herrschenden Klassen ." - Institutionen, 14. Aufl. Leipzig, 1911 . p. 63. 
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2. Im Bereich der theoretischen Grundpro-
b l eme erlangt die Anordnung des § 2 des G e -
richtsverfassungsgesetztes, die die Aufgaben der 
Justizpflege gegliedert aufzählt, eine hervorra-
gende Bedeutung. 
Ich bleibe bei meinem früheren Standpunkt, 
daß e s im Zusammenhang mit den die sozialisti-
sche Gesetzl ichkeit schützenden, und derselben 
Geltung verschaffenden Funktionen richtig ist zu 
be tonen , daß diese nicht nur in der Relation der im 
Prozeß interessierten Personen, und auf die sich 
auf den Rechtsfall bez iehenden Rechtsregeln be-
schränkt vor sich gehen, sondern das unmittelbare 
und seine von dem Verfasser genau zusammenge-
faßten Aufgaben erfüllende Urteil zugleich auch 
das Wirksamwerden des ganzen Rechtssystems 
fördert. 
3. Was die Frage der unmittelbaren Tei l-
nahme des Volkes anbelangt, (p. 5 1 ) sollte man 
den § 4 6 der Verfassung im Lichte der III. Novel le 
der Z P O (III. Nov.) eher so auslegen, daß die Be -
tonung nicht mehr auf der Tei lnahme der Schöffen, 
sondern auf dem Senat liegt. 
4. W a s die etwas zurückzustellen erwünschte 
richterliche Bevormundung betrifft, ist die richte-
rische Aufgabe hinsichtlich der Namenführung im 
E h e p r o z e ß (ZPO § 287 , Abs. [2]) gemäß der 
neuen Fassung des Famil iengesetzbuches über-
holt, dagegen im Bereich der Scheidung aufgrund 
einer Vereinbarung der Richter e ine neue Aufgabe 
ähnlichen Charakters dadurch erhielt, daß die R e -
gelung der Nebenfragen als Vorbedingung der 
Scheidung aufgrund einer Vereinbarung betrach-
tet wird, woran die neue Richtlinie (Nr. 9) die 
Pflicht der gründlichen Uberprüfung der Reinheit 
der übereinstimmenden Willenserklärungen 
knüpfte. 
5. Was das Klagerecht betrifft, habe ich mit 
Dank zur Kenntnis genommen, daß mich der Ver-
fasser d e m Namen nach zitiert als e inen Folger ei-
ner durch ansehnliche Autoren vertretenen A n -
schauung (p. 19). Ich habe tatsächlich den von 
Wach definierten Rechtsschutzanspruch, der mit 
dem subjektiven Recht selbst nicht identisch ist, als 
den befriedigendsten und aufschlußreichsten Aus-
druck akzeptiert. Ich nahm aber dabei immer 
Rücksicht darauf, daß die Staatsbürger auch ohne 
e inen solchen Rechtsschutzanspruch in der Lage 
sind, das Gericht in Bewegung zu setzen, deshalb 
fühle ich keinen Widerspruch zwischen meiner und 
der seitens des Verfassers vertretenen Ansicht 
(p. 28). D a ß sich der Anspruch im Sinne von Wach 
nicht nur auf die Befriedigung einer begründeten 
Forderung, sondern auch auf etwas anderes richten 
kann, so z. B. auf e ine negative Feststellung, wider-
spricht am stärksten der Identifizierung des Klage-
rechts und des subjektiven Rechts. 
6. in der Re ihe jener Fälle, in denen das Ge-
richt eine Klageschrift ohne Erlassung einer Vor-
ladung zurückweist, ist zweifel los jener kritische 
Fall, der in der N o v e l l e Nr. I. der Z P O eingeführt 
und später verworfen wurde, aber im § 22 der III. 
Novel le wieder se inen Einzug fand; der Fall näm-
lich, wenn die Zurückweisung damit begründet 
wird, daß die Forderung des Klägers unbegründet 
ist. 
Meines Erachtens ist diese Anordnung nicht 
dermaßen gefährlich, wie es gemäß der vorherr-
schenden Meinung von 1954 hätte sein sollen. Der 
Rechtsbehelf gegen e ine Zurückweisung der Kla-
geschrift ohne Erlassung einer Vorladung, und 
gleichfalls der direkte Hinweis des § 132 der ZPO 
auf die Möglichkeit e iner wiederholten Klagenun-
terbreitung nach erfolgter Zurückweisung brechen 
die Giftzähne der verfassungsrechtlichen Befürch-
tungen jedenfalls aus. Es ist auch unwahrschein-
lich, daß solche Fälle häufig vorkommen würden. 
Ich bin dessen best immt, daß sich das Gericht die-
ses Mittels eben w e g e n des garantiellen Charakters 
des Klagerechts äußerst vorsichtig bedienen wird. 
Ich glaube auch nicht, daß eine völlig unbe-
gründete Ingangsetzung der Gerichtsfunktion als 
staatsbürgerliches Grundrecht qualifiziert werden 
sollte. 
7. Es taucht die Frage auf, o b es doch eine 
Abweichung zwischen dem seitens des Gerichts 
gutgeheißenen Prozeßvergleich und d e m rechts-
kräftigen Urteil besteht. A l s e i n Überrest des zivil-
rechtlichen Charakters erweist sich e ine auf Wil-
lensmangel beruhende Gel tendmachung des An-
fechtungsrechts im R a h m e n eines neuen Prozes-
ses. Da der Verfasser die Möglichkeit eines be-
dingten, alternativen, sowie alternativ befugenden 
Urteils anerkennt (p. 142) , hält er vermutlich auch 
den Prozeßvergleich ähnlichen Inhalts gutheißbar. 
Kann aber ein Prozeßvergleich bestätigt werden, 
wo einer der Parteien das Recht des einseitigen 
Rücktritts ausbedungen hat ( Z G B § 320 )? 
Meines Erachtens ist dies der Punkt wo e s er-
sichtlich wird, daß die deutsche Z P O , die dies zu-
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läßt2 , den zivilrechtlichen Vertragscharakter des 
gerichtl ichen Vergleichs in einem größeren U m -
fang gel ten läßt als unser Z P O , die die Bestät igung 
d e s die obige Bedingung beinhaltenden Prozeß-
vergleichs meiner Ansicht nach ausschließt. 
V. Die von den berufenen Fedem László Né-
vai?,, Jenő Bacsós und Gyula Vargas s t a m m e n d e n 
ersten drei Abhandlungen des Heftes III für Zivi l -
prozeßrecht, wo die Gegenwart verglichen mit der 
Vergangenhei t behandelt wird, überschreiten die 
e i n e m Lehrbuch gestellten Aufgaben. 
/ . Von der geschichtlichen Uberschau von 
László Névai insbesondere in der Form, die ge-
genüber dem in Wien gehaltenen Vortrag gekürzt 
ist, kann keine Vollständigkeit erwartet werden . 
A u c h diese kurze Fassung hätte die A u f g a b e n der 
Orientierung der dortigen Studentenschaft erfüllt , 
besonders mit dem Uberblick jener Grundl inien, 
d ie durch die III. Nove l le der Z P O aktuell gewor-
den sind. Es sei doch gestattet zwei B e m e r k u n g e n 
hervorzuheben. 
a) Nicht nur der Verfasser, sondern im al lge-
m e i n e n auch unsere in die Vergangenheit bl ik-
k e n d e Literatur vernachlässigen das G e s e t z 
Nr. X V I I I von 1893 über das Summarverfahren, 
das e twa eine Versuchsverwirklichung der Grund-
gedanken der Z P O von 1911 gewesen ist. 
b) Aus der Rechtsschaffung zwischen d e n zwei 
Weltkriegen ist - außer d e m Gesetze V I I von 
1 9 2 5 , welches eigentlich die im Laufe des Krieges, 
im W e g e von Verordnungen, die Verzerrungen des 
W e r k s von Plósz zu Gesetzeskraft erhob, - das G e -
setz X X X I V von 1930 von entscheidender B e d e u -
tung. In der Einschränkung des Berufungsrechts 
hat die Einführung des sogenannten Berufungs-
wer te s die antisoziale Wirkung der E r h ö h u n g der 
Wertgrenze gesteigert, die bedeutendste Ver fü -
gung war aber die des § 4 0 des zitierten G e s e t z e s , 
we lche die Taterhebungskompetenz d e s Revi -
sionsgerichts in bedeutendem Maße ausdehnte . 
2. D ie Abhandlung von Jenő Bacsó büßte 
auch nach den Lehrbuchergänzungen von László 
Névai nicht an Interesse ein. Nicht nur deshalb, 
weil e s die gesamte III. Novel le der Z P O durch-
schaut, sondern auch deshalb, weil während die 
Hauptbestrebung von Névai ist, das e inheit l iche 
Bild des Neuen in das Frühere e ingeschmolzen vor 
die Schüler zustellen, bemüht sich Bacsó, e b e n un-
ter dem Aspekt jener, die das Frühere kannten und 
adaptierten, die Änderungen fühlbar zu machen. 
Dem Verfasser muß besonders die Sorgfalt zuge-
sprochen werden, mit der er die Zusammenhänge 
zwischen Z P O und dem Gerichts- und Staatsan-
waltschaftsgesetz darstellt. 
Wie es auch aus der Darstel lung des Verfassers 
hervorgeht, ist in der Reihe der Reformen auch 
äußerlich das blickfangendste die Sicherung der 
Einheit der Justizpflege und die Ersetzung des 
Schöffensystems auf breitester Ebene durch das 
Einzelrichterverfahren, wozu eben das Gerichts-
gesetz die Möglichkeit schuf. Weniger auffällig, 
wenn auch nicht von geringer Bedeutung ist die 
Ausbreitung der Rolle des Staatsanwalts. 
3. Gyula Varga hat mit se inem im Heft III pu-
blizierten Beitrag die polnischen Prozeßjuristen 
mit den ungarischen systematischen und prozeß-
rechtlichen Lösungen bekanntgemacht. Aus die-
sem Zweck mußte er vor allem die Gesetzgebungs-
akte seit 1952 überblicken und den Regierungsbe-
schluß v o m Jahre 1969 hervorheben, dem der 
wichtige Gesetzgebungsakt der III. Novelle folgte. 
Für die ausländischen Leser in den sozialisti-
schen Staaten dürfte vermutlich die Einschmel-
zung der wirtschaftlichen Schiedskommissionen 
(Arbitrage) in die Organisation der ordentlichen 
Gerichte und die Organisierung der Arbeitsge-
richte als Sondergerichte auf Amtsgerichtsniveau 
von Interesse gewesen sein. 
Der Verfasser berührt nicht nur die sich zwi-
schen sehr engen Schranken bewegende Gegen-
wart der Tonbänder, sondern auch ihre zu erwar-
tende Zukunft (pp. 99 et seq . ) 
4. Eine besondere Aufmerksamkeit verdient 
die Abhandlung von Károly Törő, die die spezielle 
Kompetenz- und Prozeßfragen des Gewerbe-
rechtsschutzes behandelt. Dieser Artikel knüpft 
sich an Aurél Benärds schon gewürdigte Abhand-
lung in H e f t II, geht aber e igene Wege. 
Mit Recht verursacht d e m Verfasser das Pro-
blem Sorgen, welchen Bereich der Prozesse, ange-
sichts des Punkts d), Absatz ( 1 ) des § 23 der ZPO, 
in den Kreis der Prozesse des gewerblichen 
Rechtsschutzes e inbezogen werden soll. 
Das Bild, das Károly Törő mit eingehender 
Gründlichkeit schildert, scheint nicht leicht über-
blickbar, und die geltende Lösung nicht überzeu-
gend motivieibar zu sein, doch die meisten Sorgen 
bereiten die in die Sphäre des Musterschutzes ge-
2
 ROSENBERG, L. - SCHWAB, K.H. : Zivilprozeprecht. 11. Aufl . München, 1974 , pp. 969 et seq. 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Turnus 17, 1975 
Recensiones 419 
hörenden Sachen, w o wir von der neues ten Rechts-
schöpfung die Uberwindung der Sorgen erwarten. 
VI. Was die allgemein in die Zukunft blicken-
den Aufsätze anbelangt, verbirgt sich hinter dem 
darauf abzielenden Titel des Hefts VI, ( „ D i e Vor-
arbeiten der Konzeption einer neuen Prozeßord-
nung"), ein mit dem Justizministerium geschlosse-
ner Forschungsvertrag. Uber den Zweck , die chro-
nologischen Vorstellungen, den Stoff der For-
schung und die Arbei ten der Vorbereitung werden 
wir durch die Einleitung von László Névai (Heft 
VI , pp. 9 - 1 2 ) unterrichtet. Ich muß - neben der 
Zusicherung der Berücksichtigung der praktischen 
Erfahrungen - die Anwendung der Mittel der Sta-
tistik, der Rechtsvergleichung und der modernen 
Technik sowie die Ausbreitung der Aufmerksam-
keit auf die Lage in den kapitalistischen Staaten 
hervorheben. 
Im Rahmen des durch den Forschungsvertrag 
unterstüzten Ziels hat auch die Arbeit von György 
Schelnitz mit dem Titel: „Die moderne Technik 
und das Zivilprozeßverfahren" ein Wort mitzure-
den, die als eine aus der ungarischen Gegenwart 
ausgehende Einleitung (Hef t III, pp. 1 1 1 - 1 2 4 ) zur 
Abhandlung von János Németh aufgefaßt werden 
kann. Letztere berichtet - wie später noch darge-
legt wird - an Hand ausgedehnter, in der Deut -
schen Bundesrepublik durchgeführter Studien 
über jene Forschungen, die sich auf die Ausbrei-
tung der modernen Technik im Just izwesen -
hauptsächlich auf Datensammlung und Datenlie-
ferung - richten ( H e f t VI, pp. 7 7 - 1 3 5 ) . 
Wenn wir den Studien von Tibor Révai über 
das tschechoslowakische, (Heft VI, pp. 3 7 - 7 5 ) 
und denen von Gyula Varga über das rumänische 
Prozeßverfahren ( H e f t VI, pp. 1 3 7 - 1 6 5 ) Beach-
tung schenken, die in die Vorbereitung der neuen 
Konzeption eingegliedert sind, so müssen wir de-
nen die Darlegung von Frau Katalin Fekete, geb. 
Horváth über die englischen Regeln der Beweis-
führung im Zivilprozeß (Heft III, pp. 1 6 1 - 1 8 8 ) 
hinzufügen, die an der Landesstudentenkreiskon-
ferenz mit Recht den 1. Preis davontrug. Sie ließ 
sich bei der Schilderung der Eigenheiten der Be-
weisregel durch die Verwicklungen der englischen 
Instanzenordnung nicht beeinträchtigen. 
Uber den bisher nicht behandelten reichen 
Stoff der Hefte III und VI, ungeachtet der in den 
Hef t en aufscheinenden Reihenfolge, möchte ich in 
den Folgenden ein kurzes Bild geben. 
1. István Nóvák baut in seiner Abhandlung 
über die im Zivilprozeß anzuwendenden Sanktio-
nen - hauptsächlich Geldbußen und Gebührenbu-
ß e n - ( H e f t VI, pp. 1 5 - 3 5 ) am ausgeprägtesten auf 
die Gegenwart , ja eher noch auf die Erfahrungen 
vor der III. Novel le der Z P O . Er überblickt die 
Praxis des Komitatsgerichts von Miskolc und der in 
dessen Zuständigkeitsbezirk wirkenden Amtsge-
richte, mit der speziellen Berücksichtigung jener 
Möglichkeiten, in welchen die Gerichte eine Sank-
tion anzuwenden befugt sind. 
D a s Ergebnis des gründlichen Studiums ist, daß 
die Gerichte für die Ergreifung strafenartiger 
Maßnahmen im Zivilprozeß nicht begeistert sind. 
Sehen sie sich dazu doch gezwungen, so tun sie es 
immer nachsichtsvoll, ohne jedoch, - wie es der 
Verfasser feststellt, - den Zweck der Sanktionen 
zu gefährden. 
2. György Schelnitz sieht die Möglichkeit der 
Anwendung der modernen Technik im Zivilpro-
zeß im Hinweis auf die Möglichkeit der Tonband-
aufnahme (§ 19 der III. Novel le ) , ermittelt aber 
weitere, die gegenwärtig bestehenden weit über-
treffende Möglichkeiten. ( H e f t III, pp. 1 1 1 - 1 2 4 ) . 
Was die Anwendung eines Tonbandes als Be -
weismittel anbelangt, weist der Verfasser auf eine 
vor zehn Jahren stattgefundene, dies nicht aus-
schließende schweizerische Strafprozeßpraxis. Ich 
berufe mich dagegen e b e n auf das Gesetz der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft , das am 1. Mai 
1969 in Kraft getreten ist, gemäß welches derjeni-
ge, der ein fremdes, nicht öffentliches Gespräch 
ohne der Zustimmung aller Tei lnehmer auf e inem 
Tonband festhält, sei straffällig. Gemäß des 
schweizerischen R e c h t s - i m Gegensatz zu dem aus 
der ungarischen Praxis g e n o m m e n e n Beispiel des 
Verfassers - wurde der Rechtsanwalt, der das an 
der Liebeszusammenkunft der Frau seines Man-
danten aufgenommene Tonband an der Ehepro-
zeßverhandlung vorspielte, bestraft. 
D ie Grundfrage ist, o b die Tonbandaufnahme 
in einer legalen Art erfolgte und nicht in einer Art. 
die den Absatz (2) des § 83 des ZGB, bzw. den 
§ 2 6 5 des Strafgesetzbuches verletzt. In der D e -
batte über dieser Frage verdienen die entgegenge-
setzten Argumente von Károly Törő und József 
Farkas gleichfalls Beachtung. 
Jener Konflikt, der dazwischen besteht, daß ei-
nerseits die Rechtsprechung auf der vollen Wahr-
heit gründen soll, andererseits wieder, daß die mit 
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Hilfe e ines durch Verletzung der Personenrechte 
verfertigten Tonbandes erkannte sachliche Wahr-
heit doch nicht als Grund der Rechtssprechung an-
g e n o m m e n werden darf, wurde in gewisser Form 
schon im Tripartitum aus dem Jahre 1514 (Proló-
gus, titulus 15) erkannt. Es war d e m Richter nicht 
gestattet, die an eigenen Erfahrungen beruhende 
Schuldlosigkeit des Angeklagten als Motiv der 
Entscheidung anzunehmen, auch wenn die persön-
liche Erfahrung darin bestand, daß der Richter den 
tatsächlichen Täter namhaft machen konnte. D a s 
Tripartitum macht es dem Richter, der über e ine 
solche Kenntnis verfügt zur Pflicht, zu versuchen 
den Unschuldigen an Hand anderer legalen Mittel 
Beihilfe zu leisten. 
Es ist klar, daß in der Sphäre, w o der Zeuge, 
und noch mehr die unmittelbar interessierte Partei 
selbst, die Zeugenaussage zu verweigern berech-
tigt ist, auch ein Tonband der wider seinen Willen, 
ohne sein Wissen aufgenommen und festgehalten 
wurde, nicht in Betracht gezogen werden kann. Es 
ist gar nicht leicht hinsichtlich der Aussagepfl icht-
befreiung, in Betracht der A u s n a h m e im Punkt b) 
Absatz 3 des § 170 der Z P O eine befriedigende 
Lösung zu f inden. Der Kreis der Umstände , in Zu-
sammenhang mit der Ehe, ist gerade in den Schei-
dungsprozessen ziemlich schwierig. 
Unter d e m Einfluß der Entwicklung der me-
chanischen Kopierung (Mikrofi lm, Xerox) ist es si-
cher, daß die modernen Mittel auch im Bereich des 
Justizwesens in gesteigertem Maße an Boden ge-
winnen werden. Statt der Verschl ießung ist meiner 
Meinung nach die Maßhaltung der richtige Stand-
punkt. D a s Maß soll jedoch in v ie len Bez iehungen 
noch überlegt werden. 
Es ist e ine andere Frage, womit sich auch der 
Verfasser e ingehend befaßt, in we lchem Maße die 
davon mittels entwickelter Technik verfertigte 
Kopie (Lichtpause) das ursprüngliche D o k u m e n t 
ersetzen kann und seine Aufmerksamkei t erstreckt 
sich auch auf die keineswegs geringen Probleme 
der Veröffent l ichung der gerichtlichen Ereignisse 
durch Presse und Telekommunikationsmittel . 
D a s Elaborat, wovon ich e ine Kostprobe g e g e -
ben habe, ist voll mit spannend interessanten G e -
danken, und im nächsten Aufsatz sehen wir uns 
dem umfangreichen Stoff der Verwendung der 
modernsten Technik für Forschungszwecke ge-
genübergestellt. 
3. János Németh beweist eine gewissenhafte 
und erfolgreiche Verwertung der durch das Sti-
pendium der Humboldt-St i f tung gebotenen Mög-
lichkeiten, als er den Stand der Forschungen hin-
sichtlich der Verwendung der modernen Technik 
im Zivilprozeß der B R D darstellt (Hef t VI, 
pp. 7 7 - 1 3 5 ) . 
Der Umfang der westdeutschen Gerichtsor-
gane hebt allerdings die Ausdehnung der For-
schungen auch neben e inem repräsentativen Sy-
stem auf ein Niveau, w o es gar nicht überraschend 
wirkt, daß die Verwirklichung von Reformen mit 
Inanspruchnahme gewisser technischer Mittel für 
das Jahr 1990 festgesetzt ist. 
In der ganzen Ubersicht fühlt man die etwas 
beunruhigende Frage: wenn es gelingen wird, das 
riesige, das verblüffend angewachsene Material 
der Rechtsregeln, der Gerichtsentscheidungen und 
der Literatur zu bewältigen, welchem Informa-
tionsanspruch, we lchen Anwendungskreises all 
dies entsprechen wird und ob die enorme Anga-
benmenge nicht selbstbezweckt bleibt 
(pp. 8 3 - 8 4 ) . 
Es wird im Aufsa tz der Justiztatsachenfor-
schung eine hervorragende Rolle zuteil. D a s be-
deutet, daß gegenüber der rechtstheoretischen 
Tendenz des Rechtsposit ivismus der soziologische 
Positivismus in den Vordergrund getreten ist. 
Sauer3 versuchte z. B. seine Kriminalsoziologie auf 
dieser Tendenz aufzubauen, doch er scheute von 
der Tendenz, nach seiner e igenen Aussage, gerade 
wegen der Grenzenlosigkeit der in Betracht zu zie-
henden Tatsachen zurück. Es werden vielleicht 
eben die Rechnungsmaschinen den tatsachenfor-
schenden Weg für die Rechtswissenschaft er-
schließen. Aber auch in diesem Falle ist es mir 
nicht klar, ob man das Betreten dieses W e g e s in der 
sozialistischen Rechtswissenschaft bejahen soll, 
oder nicht. 
Wir wollen noch zwei Angaben aus d e m Kreis 
der Leistungsfähigkeit und der Art der Angaben-
aufnahme hervorheben. Während eine Reihen-
druckmaschine auf das Papier minutenweise 
3
 SAUER, W. : Rechts- und Staatsphilosophie. Stuttgart, 1936. § 3. Soziologischer Positivismus III. 
c /aa/S . 21. 
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2 0 0 0 0 0 Zeichen drucken kann, ist die Le is tung des 
e inen Kodak-Apparates 2 500000 , des anderen 
3 7 0 0 0 0 0 . 
Anläßlich einer repräsentativen D a t e n s a m m -
lung enthielt der Fragebogen bezüglich des ersten 
Rechtszuges 846, bezügl ich des zweiten Rechtszu-
g e s 8 1 8 Fragen. 
4. Die letzte G r u p p e der besprochenen A b -
handlungen bilden die in den unentbehrl ichen 
Stoff der kodif iz ierenden Vorarbeiten gehören-
den , rechtsvergleichenden, bzw. f r e m d e s Recht 
darlegenden drei Aufsätze . 
Tibor Révai spricht über die Ges ta l tung des 
tschechoslowakischen Zivilprozeßrechts, und be-
rührt auch die in d e r e n Rahmen noch o f f en ste-
henden Probleme ( H e f t VI, pp. 4 1 - 7 5 ) . 
Zur Zeit der Bi ldung der Tschechos lowaki-
schen Republik h a b e n sich das auf ihrem Gebiet 
wal tende österreichische und ungarische Zivilpro-
zeßrecht gegenseitig gut vertragen, als e i n e Konse-
q u e n z dessen, daß die Ideen von Ferenc Klein und 
Sándor Plósz e inander nahegestanden sind. Diese 
Bifurkation hörte zu Beginn des Jahres 1951 auf, 
u m dann später in der föderativen Staats form wie-
der zum Vorschein zu kommen, nicht aber im gan-
z e n Prozeßrecht, sondern beschränkt auf den Be-
reich der Gerichtsverfassung. 
D a s Betreten d e s W e g e s zum A u f b a u des So-
zialismus hat - wie e s die präzise und e ingehende 
Darstel lung bewies — zur allmählichen Verwirkli-
chung derselben I d e e n und Gedanken geführt , wie 
bei uns. 
D i e gründliche Einsichtnahme des Verfassers 
in das Prozeßrecht d e s Nachbarstaates wird meines 
Erachtens der ungarischen Gesetzvorbereitung ei-
nen guten Dienst erweisen. 
5. Kaum dürfte dasselbe gelten - jedenfalls 
o h n e Unterschätzung des Wertes der gele is teten 
Arbei t - für das von Gyula Varga auf persönl ichen 
Erfahrungen gründenden Bild über das rumäni-
sche Zivilprozeßrecht (Hef t VI, pp. 1 3 7 - 1 6 5 ) . 
D e r Verfasser weist auf das Gesetz von 1 9 4 8 
hin, als welches die Entwicklung sozialistischen 
Charakters anbahnte, hinsichtlich der Grundge-
danken natürlich in ähnlicher Art, wie es in der un-
garischen Rechtsschaffung geschah.4 
E i n e bekannte Eigentümlichkeit ist die Ver -
handlung eines Senats mit zwei Richtern, nöt igen-
falls unter Einbeziehung e ines dritten Richters. 
Aus d e m Themenkreis der Rechtsbedarfe hebe ich 
die spezie l le Regelung z w e i e r Rechtsmittel hervor, 
und zwar die das Wei t er l eben der französischen 
Lösungen bedeutende Nichtigkeitsbeschwerde 
(pourvoi en Cassation) u n d die eigentliche Wieder-
aufnahme (requête civi le) (pp. 160 et seq.). 
D e r Verfasser entdeckte keine bedeutende R e -
formbestrebungen, hält aber wegen der v ie len 
kle ineren Modifikationen d ie einheitliche Fassung 
der wirksamen Prozeßregeln für notwendig. 
6. Ursprünglich m u t e t e mich die Abhandlung 
von Frau Katalin Fekete über das englische Bewe i s -
führungssystem (Heft III, pp. 1 6 1 - 1 8 8 ) auch ne-
ben s e i n e m rezensierenden Charakter, als e ine e t -
was kühne Unternehmung an, später aber pfl ich-
tete ich immer stärker der günstigen Wertung der 
R e z e n s e n t e n der Studentenkol lekt ive bei. D e r 
A u f s a t z weist schon in se iner Einleitung richtig 
darauf hin, daß im R a h m e n der zweierlei - bürger-
l ichen und kriminellen — Gerichtsverfahren e b e n in 
der Hinsicht der Beweis führung kein solcher U n -
terschied besteht, als in d e n entsprechenden R e -
geln d e s Kontinents. 
W a s sie zu sagen hat, ist auf ein gründliches 
Verständnis nicht zu zahlreicher Quellen aufge-
baut, ist logisch und genußre ich vorgetragen und 
vermeidet klug das Ü b e r t r e t e n des bescheidenen 
Aufgabenbereichs einer Referent in. Ich sehe ihrer 
wei teren Arbeit mit aufrichtiger Erwartung entge -
gen. 
4
 Natürlicherweise wird unter d e n Mitteln der Verte idigung gegen die massenhaften Ehesche i -
dungen auch die G e d u l d jener Partei, d i e sich von der E h e los haben will, zur P r o b e gestellt. Ein Mitte l 
dazu ist die Verschleppung der Verfahrensfristen. Es bleibt dahingestellt, o b d i e s e s Mittel geeignet ist, 
existierende Ehe von der Auflösung mit te l s Scheidung zu retten, oder vermindert e s bloß die statistische 
Zahl der Scheidungen und vergrößert die Menge jener E h e n , die gerichtlich zwar nicht aufgelöst sind, 
doch bloß alseine rechtliche Form wei ter leben . Ich habe in me iner Abhandlung: Gesetzgebungsmittel der 
Familienpolitik ( A c t a Juridica, Tomus 16, p. 316) von e inem wohlorganisierten Sühneversuch ein besse -
res Ergebnis erwartet. Leider sind die A n g a b e n , die ich se i tdem v o m Ausland g e s a m m e l t habe, nicht ge -
e ignet , meinen Opt imismus zu stärken; z. B. die schwedische Lösung, wo der obligatorische Versöh-
nungsversuch neuerdings als erfolglos abgeschafft wurde. 
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Nach dem Überblick des Materials der sechs D ie Aktualität der bisherigen Hef te wurde 
prozeßrechtlichen Hefte kann ich feststel len, daß durch die III. Nove l le der Z P O stark gesteigert , es 
der Leser aus denen einen reichen, mannigfaltigen kann aber nicht für vorzeit ig gelten, w e n n nach 
Stoff erhalten hat, aus dem er schöpfen kann, nicht Abschluß eines Kodifikationsaktes neue Gedan-
nur in Hinsicht auf die bearbeiteten T h e m e n , son- ken auftauchen, was sich in den späteren Heften 
d e m auch in der Beziehung des Bearbeitungs- vermutlich noch ste igern wird, 
zwecks. Gemeinsam ist die Gründlichkeit der Ar-
beit der Verfasser und der Dienst d e s gesetzten 
Ziels, der Vervol lkommnung unseres Prozeß-
rechts . E. NIZSALOVSZKY 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Turnus 17, 1975 
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La conférence des juristes socialistes du droit de la famille à Varna 
C'est pour la c inquième fois que les spécialistes 
du droit de la famille des pays socialistes européens 
se sont réunis pour discuter les tâches actuel les re-
venant à la création et à l'application du droit de la 
famille et, de pair avec cela, à la science du droit de 
la famille, tâches sou levées par les rapports sociaux 
en déve loppement dans le domaine de la régle-
mentat ion des rapports de famille. Dans une cer-
taine mesure, cette rencontre pourrait aussi être 
n o m m é e jubilaire. En effet, l'organisation des 
conférences a lieu - toujours dans un autre pays so-
cialiste - tous les deux ans, par conséquent la série 
ininterrompue de ces manifestations internationa-
les des juristes du droit de la famille socialistes en-
tre déjà dans sa d ix ième année. 
La première réunion a eu lieu sur une initiative 
polonaise - et en partie hongroise - en 1 9 6 5 à Var-
sovie 1 et a été suivie par la conférence organisée en 
1967, à l'occasion du s ixième centenaire de la fon-
dation de l'Université de Pécs2 , ensuite par la réu-
nion de léna convoquée en 1969 à l 'occasion du 
20 e anniversaire de la fondation de la Républ ique 
Démocrat ique A l l emande 3 , par la conférence de 
Bratislava en 1971 et, enfin, par la conférence te-
nue à Varna du 27 septembre au 1" octobre 1973. 
L e s huit années passées entre la première et la 
c inquième conférence correspondent au fond à une 
période brève, toutefois, du point de vue du d é v e -
loppement du droit de la famil le socialiste, e l les 
embrassent une période très significative. Peu 
avant la première conférence, en Tchécoslovaquie, 
la loi d e 1963 (4 décembre) sur le droit de la famil le 
(qui avait remplacé le C o d e du droit de famille de 
1949) était adoptée, au m o i s de novembre 1965 le 
Seïme Polonais avait promulgué le Code du droit 
de la famil le et de tutelle (qui succédait au Code du 
droit de famille de 1950), dans la République D é -
mocratique Allemande au m o i s de décembre 1 9 6 5 
le premier Code du droit de la famille al lemand 
était adopté et, en Roumanie , au mois d'octobre 
1966 d e s modifications importantes étaient appor-
tées à la loi sur le droit de la famille de 1954. La lé-
gislation bulgare avait adopté au mois de mars 
1968 le C o d e du droit de famil le , en abrogeant la 
loi sur les personnes et la famil le de 1949, tandis 
que le Soviet Suprême de l 'Un ion Soviétique avait 
jeté en mars 1968 les bases de la législation sur le 
mariage et sur le droit de la famille de l'Union S o -
viétique et des Républiques Fédératives.4 Il est vrai 
qu'en Yougoslavie les lois fondamentales régle-
1
 Voir: PAP, T.: A szocialista családjogászok első nemzetközi konferenciája (La premiere confé -
rence internationale des juristes du droit de la famille socialistes) . Jogtudományi Közlöny, 1 9 6 6 / 1 - 2 . 
2
 Voir: TAMÁS, L.:A szocialista családjogászok második nemzetközi konferenciája (La deuxième 
conférence internationale des juristes du droit de la famille socialistes). Jogtudományi Közlöny, 1 9 6 7 / 1 2 ; 
PÁLL J. : A szocialista családjogászok második nemzetközi konferenciája (La deux ième conférence interna-
tionale des juristes du droit de la famille socialistes). Magyar Jog, 1968, pp. 2 4 6 - 2 4 9 . 
3
 HALGASCH, R. : Beszámoló a Jénában megtartott harmadik nemzetközi családjogi konferenciáról 
(Compte rendu sur la troisième conférence internationale du droit de la famille organisée à léna). Jogtu-
dományi Közlöny, 1 9 7 0 / 4 - 5 . 
4
 Sur ces lois voir: PAP, T.: Az európai szocialista országok családjogi törvényei (Sur les lois du 
droit de la famille des pays socialistes européens) . Budapest, 1969. 
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mentant les rapports de famille avaient été déjà 
élaborées en 1 9 4 6 et 1947 (celles-ci é tant complé-
tées par les actes législatifs y relatifs des républi-
ques respectives), mais depuis q u e l q u e s années 
déjà on est en train d'effectuer des travaux de codi-
fication visant l'élaboration de nouve l l e s bases 
d'une législation sur le droit de la famil le . En Hon-
grie, cette année-ci ( 1974 ) on a entrepris la créa-
tion d'une loi modifiant les disposit ions essentielles 
de la loi sur le droit de la famille. 
Les cinq conférences des juristes du droit de la 
famille des pays socialistes européens , organisées 
jusqu'à présent, ont donc été en synchrone avec la 
législation du droit de la famille des pays socialistes 
et ces rencontres ont servi d'une exce l lente occa-
sion afin que les spécialistes de la théorie et de la 
pratique puissent échanger mutue l l ement leurs ex-
périences concernant les modalités de la réglemen-
tation des rapports de famille de leurs propres pays 
o u éventuel lement les traits posit i fs ou négatifs de 
cette réglementation. En même temps , une possi-
bilité s'est éga lement présentée pour tirer des 
conclusions uti les en ce qui concerne la formation 
adéquate de leur propre système juridique et la 
pratique judiciaire. Ceci est d e v e n u possible pri-
mairement par le fait que c'était précisément les 
spécialistes des pays dont le régime social est iden-
tique, notamment socialiste et qui poursuivent le 
même but commun: le progrès sur le chemin de 
l'édification complè te du social isme, qui avaient 
consulté. 
Cependant, le fait que l 'organisation des confé-
rences avait eu lieu dans une p é r i o d e significative 
de la codification socialiste du droit de la famille 
n'avait en lu i -même que créé des possibilités pour 
les spécialistes participant à ces conférences de 
mettre en valeur les cadres offerts par celles-ci. On 
pourrait obtenir une réponse approximative à la 
question dans quelle mesure ils ont profité des pos-
sibilités, en examinant les programmes figurant à 
l'ordre du jour des conférences e n question. 
A Varsovie, les hôtes polonais ont soumis à la 
discussion les quest ions concernant le droit maté-
riel de la famille, la dissolution du mariage et 
l 'adoption et non pas par hasard, puisque d'une 
part, la dissolution peut être mise en un rapport 
étroit avec le renforcement des liens de famille, 
tandis que le droit matérie l de la famille était en 
connexion avec le p r o b l è m e de la dél imitat ion du 
droit de la famille et du droit civil, prob lème dis-
cuté avec ardeur lors d e la préparation de la loi po-
lonaise. La conférence de Pécs s'est o c c u p é e du 
complexe des p r o b l è m e s des rapports de droit 
d'entre les père et m è r e et les enfants (e t dans ce 
cadre des rapports d'entre les enfants nés du ma-
riage, ainsi que hors du mariage et leurs parents, 
ensuite des tâches d e la société découlant de ce 
domaine) , en reflétant l'humanisme et les soins at-
tentifs de la société e t du droit socialiste envers les 
futurs constructeurs de la société, les enfants . 5 A 
Iéna, le thème intitulé: «Les aspects soc io logiques 
d u droit de la famille dans le socialisme» était l'ob-
je t des pourparlers et les problèmes théor iques du 
droit socialiste de la famille ont été discutés; la 
communauté conjugale , ainsi que les e f f e t s juridi-
q u e s de cette dernière ont été également examinés , 
sous le rapport de la validité.6 Cette conférence a 
donc dépassé, d'une part, dans une certaine mesure 
l'approche par le seu l point de vue du juriste, des 
quest ions figurant à l'ordre du jour et, d'autre part, 
e l le a soulevé l ' ensemble des problèmes de la 
communauté conjugale et fait un pas en avant dans 
la direction de l ' examen plus universel et plus 
complexe de la famil le en tant que la plus petite 
unité de la société socialiste, unité p r o t é g é e aussi 
par la constitution. C e t t e question fut approfondie 
par la conférence suivante, tenue à Bratislava où 
l 'on a recherché les possibilités de l ' influence du 
droit sur les rapports de famille et dans ce cadre on 
s'est occupé en guise de thème partiel, de la ques-
t ion à savoir en que l l e mesure le droit socialiste 
peut influencer les causes provoquant le boulever-
sement du mariage, l'entretien entre les époux, 
ainsi que la réglementat ion du statut juridique de 
l'enfant et de la fami l l e . 7 C'est cette dernière thèse, 
notamment l ' inf luence du droit de la famil le socia-
5
 PAP, T. HALGASCH, R.: Die Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und Kindern in der sozialistischen 
Gesellschaft. Studia Juridica auctoritate Universitatis Pécs publicata. № 6 5 . Pécs, 1968. 
6
 Die Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und Kindern in der sozialistischen Gesellschaft. Materia-
lien der in Pécs v o m 12. bis 14. O k t o b e r 1967 veranstalteten internationalen Familienrechtskonferenz. 
Red.:PAP.T. undHALGASCH.R. Studia Juridica auctoritate Universitatis P é c s publicata. № 6 5 . Pécs , 1968. 
7
 3. Internationale Familienrechtskonferenz, 21 . bis 24. Oktober 1 9 6 9 in Jena. Wissenschaftl iche 
Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität. Gesel lschafts- und Sprachwissenschaftliche R e i h e . 1970. 
№ 6. 
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liste sur la raffermissement du mariage et de la fa-
mille qui constituait le sujet principal de la confé-
rence de Varna qui, à côté de cela, a aussi analysé 
les problèmes juridiques de la réglementation de 
l'adoption. 
En jetant ainsi un coup d'oeil en arrière, pour 
passer en revue l'ordre du jour de ces cinq confé-
rences organisées jusqu'à présent par les juristes 
du droit de la famille des pays socialistes euro-
péens, il ressort que les thèmes des pourparlers - à 
côté des questions soulevées comme problèmes in-
téressant directement la législation ou la pratique 
judiciaire et, à travers celles-ci, la science du droit 
de famille du pays organisant la conférence respec-
tive - se sont dirigés toujours plus net tement vers 
une question très importante du point de vue de la 
société socialiste, notamment: le complexe des 
idées du raffermissement du mariage et de la fa-
mille. respectivement l 'examen du problème de la 
mise au jour des possibilités, ainsi que du déve lop-
pement efficace et de l'application du droit et, de 
plus près, du droit de la famille en tant que moyen. 
1. La conférence de Varna où ont participé les 
juristes du droit de la famille spécialistes de la 
Yougoslavie , de la Pologne, de la Républ ique D é -
mocratique Al lemande, de la Tchécoslovaquie , de 
la Roumanie , de l 'Union Soviétique et de la Hon-
grie8 , aux travaux de laquelle, en grand nombre, 
ont prêté leurs concours des juristes bulgares de la 
théorie et de la pratique, a été ouverte par M m e Dr 
Svetla Daskalova, ministre de la justice qui - à côté 
de l'utilité théorique et pratique des consultations 
— a relevé d'une manière particulière leur impor-
tance aussi du point de vue du rapprochement du 
droit de la famille des pays socialistes qui, par ail-
leurs, peut avancer au premier plan lors de la ré-
glementat ion des rapports de droit de la famille 
contenant des é l éments internationaux. El le s'est 
référée aux mesures de grande envergure prises 
par le parti et le gouvernement bulgares et appe-
lées à servir les soins à d o n n e r à l 'homme à la satis-
faction toujours plus c o m p l è t e des besoins m a t é -
riels et intellectuels des travailleurs et parmi ces 
mesures o n attribue un rô le important aux régle-
mentat ions à caractère c o m p l e x e , juridiques, so -
ciales et économiques visant le raffermissement d u 
mariage et de la famille. E n concluant, elle a soul i -
gné que les conférences b iennales du droit de la 
famille ne peuvent constituer qu'une des f o r m e s 
des relations entre les juristes du droit de famil le 
des pays socialistes et il faudrait réfléchir par l'in-
termédiaire des autres formes de ces relations, sur 
les m o y e n s de consolider e t d'intensifier les 
contacts entre les spécialistes socialistes du droit de 
la famil le . 
2. Le professeur Liubomir Popov, chef de sec -
tion à l'Institut des Sc iences Juridiques et Pol i t i -
ques de l 'Académie des Sc iences de Bulgarie, après 
avoir exposé en bref dans son rapport intitulé 
«L'effet du droit socialiste d e la famille sur le raf-
fermissement du mariage et d e la famille» l ' impor-
tance du mariage et le d é v e l o p p e m e n t de la légis la-
tion du droit de la famille bulgare a analysé la réal i -
sation de l'exigence socialiste de l'égalité en droit 
des sexes sous le rapport juridique, économique et 
culturel et, en se basant sur les résolutions du parti 
et du gouvernement, il a expr imé l'opinion que ce l -
les-ci ont créé les prémisses de la formation de la 
famille d'un nouveau type, capable et susceptible 
d'accomplir sa mission pour le bien de ses membres 
et de la société. En se référant à l'importance de 
surmonter les obstacles se trouvant dans le c h e m i n 
du progrès et aux possibilités d e l'effet complexe de 
la superstructure en tant q u e m o y e n pour ce but, il 
a éga l ement souligné la nécess i té de la systématisa-
tion des mesures prophylactiques concernant la 
préparation au mariage et à la vie familiale. Par la 
suite, il s'est occupé en généra l de l'examen des 
possibil ités d'effet du droit et au sein de celui-ci, du 
droit de la famille (parmi cel les-c i - dans le cas d'un 
désordre dans les prestations des pensions a l imen-
taires e n faveur de l'enfant mineur - de rendre la 
mise des soins des aliments le devoir de l'Etat. Le 
8
 IV. Medzinárodná konferencia rodinného práva socialistiskych, krajín 2 7 . septembre - 1. o k t ó -
bra 1971. Universitas Comeniana. Acta Facultatis Juridicae. Slovenské pedagogické nakladatelstvo. Bra-
tislava 1975. 
9
 D u côté hongrois MM. Jenő BACSÓ, docteur en droit, chef de section au Ministère de la Justice, 
Emilia WEISS, docteur en droit, chargé de cours de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de 
l 'Université Loránd Eötvös de Budapest , Ferenc PETRIK, docteur en droit, chef de sect ion au Ministère de 
la Justice et l'auteur de ce compte rendu, Endre NIZSALOVSZKY, membre de l ' A c a d é m i e et Ottó CSIKY d o c -
teur en droit, président du Tribunal du Département Baranya ont présenté leurs rapports par écrit. 
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rapporteur a analysé les principes directeurs de la 
Constitution bulgare concernant la réglementation 
des rapports de famil le en vue de leur raffermisse-
ment, en attribuant une grande importance aux 
dispositions du C o d e du droit de la fami l le , en vertu 
desquelles une atmosphère d'assistance, de dé-
vouement et de respect réciproques parmi tous les 
membres de la famil le doit être d é v e l o p p é e . 
Au cours des longues discussions, riches en 
idées, ayant suivi l'exposé, les orateurs ont, d'une 
part fait connaître les dispositions d u droit de leurs 
pays respectifs, visant le raffermissement de la fa-
mille et, d'autre part, ils ont examiné la question, à 
savoir dans quel le mesure ces d ispos i t ions s'étaient 
montrées propres à réaliser les in tent ions du lé-
gislateur. A u cours de la discussion, en particulier 
de parts po lona i se et hongroise, l e s professeurs 
Czahórski et Piatowski, ainsi que l'auteur de ce 
compte rendu, ont également soul igné , en dehors 
de l'importance de la collaboration étroite parmi 
les sciences vo is ines ainsi qu'entre la théorie et la 
pratique - qui se voient obligées de recourir l'une à 
l'autre - la signification de la col laborat ion interna-
tionale utilisant aussi la comparaison du droit qui 
peut être appe lée au cours de la mise à jour des par-
ticularités des lois nationales à é laborer les traits et 
les principes c o m m u n s caractérisant en général le 
droit de la famil le socialiste et qui, e n m ê m e temps, 
peut contribuer à la mise à jour c o m p a r é e de la va-
lidation et de l'efficacité respective d e s institutions 
du droit de la famil le . Ils ont é g a l e m e n t renvoyé 
aux périls qui peuvent découler de la surestimation 
ou de la sous-est imation du rôle d e s règ les de droit. 
Les professeurs Anita Grandke de l'Université 
Humboldt de Berl in et Richard Halgasch de l'Uni-
versité Friedrich Schiller de Iéna ainsi que Karl-
Heinz Eberhardt, chef de section au Ministère de la 
Justice de la République D é m o c r a t i q u e Alle-
mande ont examiné les contradictions inhérentes 
au déve loppement des rapports d e famille et de 
production qui avaient exercé une inf luence défa-
vorable sur la situation des f e m m e s et , en dernière 
analyse, touchent aussi la stabilité du mariage. Ils 
se sont prononcés pour la créat ion d e conditions 
sociales et autres susceptibles d e résoudre les 
contradictions. Mme Senta Radvánová, chargée de 
cours à l 'Université Charles de Prague , a souligné 
l'importance de l'arrière-plan social et de l'in-
fluence sociale significative du po in t de vue de la 
réglementation juridique et el le a analysé en dé-
tails les prob lèmes des familles appe lées «non 
complètes» . Les professeurs Milos Stevanov de 
N o v i s a d et Marko Mladenovic de Belgrade ont ap-
proché la politique de la famille et les aspects socio-
log iques et sociaux d e s rapports de famille. Le 
premier, vu les in f luences multilatérales exercées 
sur la famille, a cons idéré l'assurance de la protec-
t ion et du raffermissement de la famille par des 
m o y e n s juridiques, particulièrement par les 
m o y e n s du droit de famil le , comme problématique, 
tandis que le dernier a souligné l' importance du 
raffermissement des rapports personnels au sein de 
la famille, d'une part, et celle des rapports entre la 
famil le et la société, d'autre part, et a informé du 
fait qu'à Belgrade on est en train d'établir des tri-
bunaux spéciaux de droit de la famille do tés de ju-
ges dûment qualifiés à ce but. E. M. Vorojeikine, 
chargé de cours à la Faculté de Droit de l 'Univer-
sité Lomonosov de Moscou, a attiré l 'attention 
dans son intervention présentée par écrit, sur la né-
cess i té d'élaborer la responsabilité du droit de la 
famil le et un système d e sanctions s'y rattachant, en 
analysant les problèmes de l'amoralité et de l'illégi-
t imité et il a estimé c o m m e important d'examiner 
l'efficacité des règles de droit. Ion Filipesco, pro-
fesseur de Bucarest a analysé les règles de droit 
roumaines appelées à la sauvegarde et à l 'affermis-
s e m e n t de la famille et les mesures prises par le 
parti et le gouvernement dans cette direction. 
Khristo I. Gueorguiiev, président de chambre à la 
Cour Suprême Bulgare a fait connaître la pratique 
des tribunaux dans l ' intérêt de la sauvegarde de la 
famille. Mme Emilia Weiss de l'Université de Bu-
dapest a traité les prob lèmes des droits d e s père et 
mère : de l'entretien et de la possibilité de rencon-
trer l'enfant, en relevant l'importance de faire 
prendre conscience de l'idée que l 'enfant des 
é p o u x divorcés doit continuer d'être attaché aux 
d e u x parents, d'autre part, en ce qui concerne la 
quest ion de l 'entretien des parents, el le s'est réfé-
rée aux problèmes s o u l e v é s au cours de l'applica-
t ion de la décision d e principe n° 8 a d o p t é e par la 
Cour Suprême hongroise . Jenő Bacsó et Ferenc Pei-
rik, membres de la délégation hongroise, se sont 
occupés des mesures en vigueur envisageant la 
sauvegarde de la famil le et du mariage, en ren-
voyant à l'application de la méthode du droit 
comparé par le légis lateur hongrois. 
3. Le deuxième rapport principal de la confé-
rence a été tenu par M m e Liliana Nenova, profes-
seur de la Faculté de Droi t de Sofia, sur les problè-
m e s de la réglementat ion juridique de l 'adoption. 
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en appliquant amplement la méthode du droit 
comparé socialiste. Dans son exposé elle a pris 
comme point de départ le fait que pour atteindre 
l'objectif de l'adoption, c'est-à-dire de l'éducation 
dans un milieu familial, il faut s'efforcer de rendre 
les rapports entre l'adoptant et l'adopté harmo-
nieux. Ce sont les intérêts de l'enfant qui doivent 
être dominants au cours de la création, de l'exis-
tence et de la dissolution de cette institution. Le 
rapporteur a esquissé les solutions appliquées par 
les droits socialistes dans ce but. Par la suite el le fait 
une critique de la disposition permettant l'adop-
tion à une personne vivant seule et elle a est imé né-
cessaire de placer l'enfant à titre provisoire pour un 
temps déterminé auprès des futurs adoptants. Le 
rapporteur s'est occupé de la question de la consul-
tation, respectivement de l'accord des parents na-
turels et elle n'a jugé l'omission comme juste que 
dans des cas spéciaux. Elle a pris parti en faveur de 
la dissolubilité de l'adoption et, dans ce contexte, 
elle a considéré c o m m e convenable la réglementa-
tion suivant laquelle certains droits et obligations 
(le port du nom. ainsi que l'entretien) puissent res-
ter en vigueur aussi après la dissolution. 
Dans la discussion développée en connexion 
avec le rapport et envisagée à une durée de temps 
relativement plus courte eu égard du temps avancé, 
M m e N. M. Jersova, maître de recherches à l'Insti-
tut des Sciences Juridiques et Politiques de l 'Aca-
démie Scientifique de l 'Union Soviétique, a exa-
miné les conditions de l'adoption et a été de l'avis 
qu'il n'est pas raisonnable qu'une personne sous 21 
ans puisse également adopter, d'autre part, en ce 
qui concerne la dissolution de l'adoption, el le a 
contesté la justesse de l'exclusion de celle-ci. El le a 
renvoyé à l'état problématique, du point de vue de 
la pratique, du maintien du secret arrêté par les rè-
gles de droit et aux difficultés qui en découlent. 
M m e Olga Planková, chargé de cours à l 'Univer-
sité Komensky de Bratislava et M. Jirzi Sveslka, 
chargé de cours à l'Université de Prague ont traité 
l'adoption de deux genres, réglementée par la loi 
sur le droit de la famille tchécoslovaque. Tandis 
que la première a pris nettement position en faveur 
de la nécessité d'un «délai d'épreuve» facilitant la 
connaissance réciproque de l'adoptant et de l'en-
fant, le dernier, en soulignant l'importance des in-
térêts de l'enfant et de la société, a nettement dé-
sapprouvé l'institution de l'adoption indissoluble. 
M. Tomasz Dibowsky, chargé de cours de l 'Uni-
versité de Varsovie s'est occupé des causes sociales 
de la diminution continue du nombre des adop-
tions et a fait connaître l'institution des maisons 
d'enfant familiales créées à titre d'expérience pour 
les enfants qu'on ne peut pas placer par la voie de 
l'adoption dans un milieu conforme . M. Leopold 
Stecki, chargé de cours à l 'Université Copernic de 
Torun n'a pas considéré l 'adoption par les parents 
de la chaire c o m m e exclue dans le cas où il n'y a pas 
de possibilité pour la constatation de la paternité. 
M. le professeur Piatowski, consultant à l'Institut 
des Sciences Juridiques et Pol i t iques de l 'Acadé-
mie des Sciences de Pologne, en analysant lui aussi 
le secret de l'adoption, a renvoyé aux traumatismes 
qui, par suite de la violation du secret peuvent se 
produire dans le psychique de l 'enfant. En m ê m e 
temps, en ce qui concerne la dissolution, il n'a pas 
jugé rassurant que celle-ci s'est développée sous 
une forme similaire à la dissolution du mariage. 
M. Pantcho Beskov, chef de sect ion au Parquet 
Suprême bulgare a exposé les expériences du pro-
cureur à l'égard de l'adoption, tandis que M. Liou-
bène Velinov, collaborateur au Ministère de la Jus-
tice bulgare, a analysé la polit ique judiciaire s'y rat-
tachant. M. le professeurStevanov a considéré bon 
d'apprécier - tout en reconnaissant la justesse uni-
que de l'adoption par les époux — la possibilité de 
l'autorisation de l'adoption par des compagnes 
hors du mariage. 
4. La résolution adoptée à la scéance de clô-
ture de la conférence a embrassé la proposition de 
Mme N.M. Jersova, notamment que les partici-
pants élaborant un volume comprenant la collec-
tion des problèmes les plus importants du droit de 
la famille des pays socialistes, vo lume qui serait 
publié par une maison d'édition de Moscou. Cette 
proposition représente au fond un pas en avant 
dans l'approfondissement de la collaboration in-
ternationale des juristes du droit de la famille so-
cialiste. La conférence a proposé en même temps 
aux organisateurs bulgares de la conférence qu'en 
s'inspirant de la pratique de Pécs, d'Iéna et de Bra-
tislava, ils publient les documentat ions des consul-
tations. En guise de programme de la prochaine 
conférence de droit de la famille qui — sur la propo-
sition de M. Marko Mladenovic, professeur de 
Belgrade - aura lieu en Yougos lav ie , en 1975, la 
résolution a recommandé la mise à l'ordre du jour 
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des problèmes reliés à la théorie du droit de la fa-
mille socialiste, ainsi que de ceux de la constatation 
de la paternité de l'enfant né hors du mariage. 
En conclusion, je ne p e u x m'empêcher de 
constater - se lon l'opinion mani fes tée aussi par la 
résolution adoptée par les participants - que la 
conférence a é té très riche en résultats, elle a offert 
une possibilité aux échanges d'opinions et les dis-
cussions, de temps en temps fort animées, ont servi 
à la formation de moyens propres au raffermisse-
ment de la famille. Les organisateurs bulgares de la 
conférence sous la direction d e M. le professeur 
Lioubomir Popov, se sont acquittés d'une maniè-
res excel lente de leurs tâches importantes. 
T . P A P 
25 th Anniversary of the Institute 
for Legal and Administrative Sci-
ences of the Hungarian Academy 
of Sciences 
On D e c e m b e r 6, 1974, within the frame of a 
ceremonial meeting, a commemorat ion of the 
Foundation of the Institute for Legal and Adminis -
trative Sc iences of the Hungarian Academy of Sci-
ences t o o k place in the congressroom of the 
Academy in Budapest. 
The Institute for Legal and Administrative Sci-
ences of the Academy was founded in the year 
1949 by the decree No. 4 2 3 1 / 1 9 4 9 ( IX.13)MT. 
when after liquidating the East European Scientific 
Institute, there were establ ished the Institute for 
Legal and Administrative Sciences, the Institute 
for Historiographie Sciences, the Philological Insti-
tute and Geographical Library and Cartography 
Collection. The supervisory authorities of the In-
stitute for Legal and Administrative Sciences h a d 
initially changed more than o n c e until finally in the 
year 1 9 5 5 it came under the direction of the H u n -
garian A c a d e m y of Sciences and since that t ime its 
role has become more and more important within 
the system of the institutes o f social sciences o f the 
Academy. 
In the name of the Party Committee, the State 
and the Trade Union management of the Institute, 
the ceremonial meeting was opened by Lajos T ö -
rök, Secretary of the party organization. A festive 
conference was held by Imre Szabó, Deputy 
Chairman of the Academy, Director of the Insti-
tute. Scientific secretary Attila Harmathy ex-
pounded the funct ion and plans of the Institute. 
Thereafter Béla Köpeczi , Secretary General of the 
Academy and Ö d ö n Szakács, President of the Su-
preme Court took the floor. 
Imre Szabó, sketched in his festive speech, held 
on the theme "The administrative and legal sci-
ences and the social sciences", the way of de-
velopment in the course of which socialist adminis-
trative and legal sciences could take their due place 
within the system of social sciences, he simultane-
ously outlined the twenty-five-year development 
of the Institute. 
At the outset , the duty of the Institute consisted 
above all in the examination of Hungarian state 
and legal institutes; its type of scientific research 
asserted itself successively to such a degree that at 
last it became the workroom for research of the 
domestic administrative and legal sciences. The re-
search of the law of the socialist as well as that of 
the Western capitalistic countries has brought a 
kind of inspiration to bear upon the development 
of the comparative approach. D u e to the applica-
tion of the comparative method, scientific work has 
extended - b e y o n d the examination of Hungarian 
legal establishments - to that of universal inher-
ences. 
A turning point followed in the work of the In-
stitute when it succeeded to transgress the exami-
nation of mere juristic forms and the interpretation 
of legal rules; and research work started studying 
the law as a complex social phenomenon . 
Beside the said problems, to be called 
methodological, some principles of taxology led 
likewise to a tendency of a faulty determination of 
the place of the administrative and legal sciences 
within the system of taxology. The speaker men-
tioned as such the taxological principle of 
bourgeois sc ience which used to differentiate be-
tween the social sciences and the humane sciences, 
or, in a more restricted form, be tween sciences and 
knowledges. T h e trial to eliminate the mistakes of 
the previous tendency by constituting the notion of 
the so-called humane sciences failed in a similar 
manner. A repeated attempt was made by the 
grouping o f the nomothetic and non-nomothetic 
(ideographical) sciences but even that has led 
rather astray. 
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The Marxist-Leninist ideology, in rejecting the 
above-ment ioned attempts of scientific taxology, 
acknowledges - in its social theory - the unity of 
social sciences, and incorporates, thus, the legal 
and administrative sciences within the group of the 
said social sciences. This incorporation of science 
taxology could, of course, not take place by means 
of a mere rearrangement but only as an issue of a 
longer social and ideal development . 
Attila Harmathy was dealing with the plan for 
the years 1 9 7 2 - 1 9 7 5 of the Institute. He drew at-
tention to t w o great tasks of research. These main 
conceptions are the following: The Complex Scien-
tific Establishment of the D e v e l o p m e n t of Public 
Administration; and The Socialist Enterprise. 
Both represent simultaneously chief national ten-
dencies of research. In the field of the first theme, 
the Institute d o e s not only carry out the research 
work, but provides for coordination of the chief 
tendency as well . Concerning "The socialist enter-
prise", it undertakes special research in some more 
important partial themes. 
Beside these two national trends the Institute 
has taken and still takes part in the following sig-
nificant fields of research: by examining the forma-
tion of legal consciousness the Institute has joined 
the research trend concerning the formation of so-
cial consciousness; while by criticizing the 
bourgeois v i ews of the theory of law it has adhered 
to the analysis of the ideological conceptions of an-
ti-communist aspirations. The Institute has carried 
out research and organizational work as regards 
the theme: T h e Form and Machinery of Direct and 
Representational Democracy in Industrial and Ag-
ricultural Plants. By studying the theme of The 
Law of International Economic Relationships, the 
Institut has joined the examination of the sub-
ject-matter entitled: Middle-distance prognosis of 
world economy. 
The Institute pursues its scientific work in 
branches formerly researched such as certain fields 
of the theory of state and law, constitutional and 
administrative law, civil law, penal law and interna-
tional law. 
Béla Köpeczi, Secretary-General of the 
Academy, took for his starting-point the statement 
that the social changes that occurred 25 years ago 
and meant a passing to an entirely new social for-
mation, did not only signify the changed functions 
and character of the state, but it raised, at the same 
time, problems to be solved by the legal and ad-
ministrative sciences. This involved the establish-
ment of the Institute for Legal and Administrative 
Sciences in the programme to serve, in the future, 
as a basis for administrative and legal research. 
Dealing with the present situation of the Insti-
tute, the Secretary-General underlined the partici-
pation of the Institute in codifying legal rules; he 
mentioned, as an example , the modification of the 
Constitution, and the Councils Act, in the theoreti-
cal establishment of which the Institute played an 
important part. A m o n g the present duties of the 
Institute, he emphasized the research and coordi-
nation of a main subject called the "Complex sci-
entific establishment of the development of public 
administration". 
On the occasion of the festal anniversary the 
Secretary-General presented distinctions: the 
Presidium granted József Halász and Vilmos 
Peschka, scientific department managers of the In-
stitute for their scientific activity of several decades 
the gold and silver degree respectively of the Order 
of Labour; he presented to Academician Imre 
Szabó, director of the Institute, the order given by 
the Academy of Sciences of the Soviet Union re-
warding his activity of more decades accomplished 
in the interest of deve loping Soviet-Hungarian sci-
entific co-operation. Further he presented 
academic rewards to many workers of the Institute. 
Ödön Szakács, President of the Supreme Court 
appreciated the activity of the Institute from the 
point of view of practice. H e was referring, among 
other things, to the agreement of co-operation ex-
isting between the Institute and the Supreme Court 
which promotes in a significant measure, contacts 
between theory and practice. In addition, other 
forms of relationship have equally been deve loped 
between the Institute and the Supreme Court. 
After the celebration, the Library of the Insti-
tute presented a show of the scientific works pub-
lished by the members of the Institute in th^ past 25 
years. After visiting the exposition, a reception fol-
lowed, given in honour of all the participants of the 
ceremonial session. 
L. RÁcz 
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СОВЕТУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ — 25 ЛЕТ 
(Юбилейное научное совещание в Москве, 19—23 марта 1974 г.) 
I. Двадцатипятилетнюю деятельность СЭВ можно считать важным перио-
дом не только с политических и экономических аспектов, но в области правовых 
наук, в том числе международного права тоже способствует анализу принципи-
ального и практического опыта и заключению выводов, служащих дальнейшему 
совершенствованию. Для изучения, являющегося значительным как с теоре-
тических, так и практических точек зрения, благополучную возможность обе-
спечивало научное совещание на тему «Правовые формы организации и дея-
тельности СЭВ», организованное Институтом государства и права АН СССР. 
На совещании присутствовали — наряду с советскими специалистами-юриста-
ми — представители академических институтов правовых наук и вузов со-
циалистических стран. 
Совещание было открыто заместителем директора института-организа-
тора А. Е. Луневым. В своем докладе «Комплексная программа социалисти-
ческой экономической интеграции и роль СЭВ в ее осуществлении» Е. Т. Усенко 
изложил основные проблемы, обсуждение которых на совещании он считал 
желательным. Он указал на то, что социалистическая экономическая интеграция 
как объективный исторический процесс осуществляется в организационных 
формах, при помощи организованного механизма; организационным центром 
этого механизма является СЭВ. Развитие экономической интеграции и совер-
шенствование ее организационных условий требуют и совершенствования со-
ответствующих правовых форм и методов. Докладчик наметил важнейшие 
вопросы, по которым — на его взгляд — необходимы научный анализ опыта и 
обнаруживание принципиальных основ дальнейшего развития. Это — между-
народная правосубъектность СЭВ; структура его внутренней организации; 
характер правовых норм, регулирующих его деятельность или же внесенных в 
ходе осуществления деятельности; проблемы сотрудничества со странами-
нечленами и другими международными организациями. 
Вопросы, намеченные в докладе Усенко, были подробно изложены в 4 
главных докладах и примерно 10 содокладах. В ходе дискуссии выступавшие 
сделали акцент главным образом на этих вопросах. 
II. Учитывая трудности отграничения и группировки, само собой разу-
меющиеся вследствие естественных повторений и взаимоотношений отдельных 
тем, дискуссионные вопросы можно разделить на две большие группы. Первый 
круг проблем связан с международной правосубъектностью СЭВ. Основные 
проблемы этого круга вопросов были изложены в докладе Я. А. Ушакова. 
Исходя из общетеоретического понятия правосубъектности и требований 
статьи 52 Устава ООН, докладчик констатировал, что СЭВ является полноправ-
ным субъектом в области международного права. Эта правосубъектность наи-
более рельефно реализируется в способности заключить договор, что пред-
ставляет собой основное условие возникновения международных правовых от-
ношений. Докладчик подчеркнул самостоятельность организации, вытекаю-
щую из своей правосубъектности, важность своей воли, которая хотя по содер-
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жанию обусловливается волей первоначальных членов-государств, но отделя-
ется от простого суммирования воли стран-членов, превышает ее. Докладчик 
указал на то, что СЭВ является самостоятельным правосубъектом, обособлен-
ным не только от первоначальных государств, но в силу необходимости может 
установить правовые отношения, и с другими субъектами международного 
права. 
На самом деле правосубъектность можно подвергать анализу в двух 
аспектах. Вопросы, связанные с отношениями первоначальных стран-членов 
друг с другом и с организацией, значит «внутренние» вопросы возникают в 
отношении механизма принятия решений СЭВ, к этим впоследствии вернусь. 
В настоящей группе вопросов рассматриваются «внешние» отношения, значит 
отношения СЭВ со страна ми-нечленам, и иправовые формы этих отношений. 
Эрим вопросам был посвящен доклад Н. / Миронова. Он подчеркнул, что 
СЭВ носит характер открытой организации и из этого вытекает, что в ходе 
сотрудничества с другими государствами не применяет никакой дискриминации. 
Докладчик проанализировал варианты методов сотрудничества со странами-
нечленами. На практике, как правило, известны три таких метода: посылка 
наблюдателей; заключение специальных соглашений об участии в деятельности 
органов СЭВ (такое соглашение было заключено, например, с Югославией) и 
наконец кооперация на основе специального соглашения о сотрудничестве 
(напр. в отношении Финляндии). 
К этому кругу проблем примкнул доклад В. В. Фомина «Отношения СЭВ 
с ООН и другими международными организациями». Основу этих отношений 
составляют принципы, закрепленные и в Уставе СЭВ, а именно — равноправие, 
взаимные выгоды, невмешательство во внутренние дела, значит принципы 
мирного сосуществования, на основе которых СЭВ готов установить отношения 
с любым другим государством или организацией. Такие отношения уже сложи-
лись и расширяются на основании соглашений заинтересованных организаций. 
Докладчик показал формы и правовые особенности установленных отношений 
СЭВ с ООН, главным образом специальными организациями (ФАО,ЮНЕСКО 
ит. д.), а также с другими международными организациями. В частности, произ-
водится обмен наблюдателями и документами, ведутся взаимные консультации, 
и в отдельных случаях совместно разрабатываются некоторые вопросы. По 
мнению докладчика, среди упомянутых отношений в области сотрудничества 
одним из наиболее развитых является кооперация СЭВ с Европейской Эконо-
мической Комиссией ООН. Кстати, докладчик отметил, что применяемая 
правовая форма не всегда отражает недвусмысленно действительный вес от-
ношений. Докладчик обрисовывал перспективы развития такого характера от-
ношений СЭВ и подчеркнул возможности значительного обогащения отноше-
ний с организациями развивающихся стран. 
Дискуссия по этой тематике во многих отношениях обогатила соображе-
ния упомянутых докладчиков. Так например, П. Радойнов указал на взаимосвязи 
между правовой личностью и действительной самостоятельностью, сослался 
на то, что СЭВ превратился из организации регионального характера в органи-
зацию универсального характера, главным образом после принятия Кубы. О. В. 
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Богданов подчеркнул, что опыт СЭВ как своеобразно социалистического типа 
организации в высокой степени может содействовать развитию и обогащению 
общей теории международного права. В ряде выступлений затрагивались 
проблемы внешних отношений СЭВ, так например, В. Зайферт в своем выступ-
лении проанализировал отношения СЭВ с Общим Рынком, а Е. А. Данилов — 
правовые особенности статуса т. н. постоянных наблюдателей. Многие из 
выступивших посвятили свое выступление внутренней структуре СЭВ, его раз-
личным организациям и их отношениям, вообще развитию и правовым мето-
дам сотрудничества стран-членов СЭВ, предусмотренным Комплексной 
программой. П. А. Токарева подробно рассматривала различные специализи-
рованные органы СЭВ, тем самым указала на то, что эти органы требуют спе-
цифического правового статуса, регулирование которого, равно как и принципы 
отношений отдельных органов, в настоящее время недостаточно решены. 
Многие (В. В. Фомин, Д. Эрши, Л. Валки) указали на специфический характер и 
задачи Секретариата СЭВ, с одной стороны, и на некоторые недостатки право-
вых актов, регулирующих его деятельность. А. Васильковски рассмотрел широ-
кий спектр сотрудничества стран-членов, координация которого требует разре-
шения задач в области планирования и организации, а также осуществления 
системного принципа. Он указал на то, что соответствующая координация не-
обходима не только в сфере общих целей и задач, но и в области методов и 
средств, необходимых для осуществления задач и достижения целей (например в 
области политики цен, внешнеторговой и валютной политики, и т. д.). Б. Со-
довсурен особенно подчеркнул важность координации, необходимой в области 
научно-технического сотрудничества и планирования. Полезные информации 
были представлены выступлениями, давшими отчет о работе органов СЭВ, 
имеющих специальную сферу деятельности, о проблемах, возникших в ходе этой 
работы и о попытках их разрешения. О. М. Карпенко, например, дал информацию 
о деятельности Комитета СЭВ по научно-техническому сотрудничеству, тем 
самым подчеркнул задачи Комитета, касающиеся и других органов СЭВ и 
необходимость вытекающей из этого координации. В. Копал рассмотрел дея-
тельность Совещания представителей стран-членов СЭВ по правовым вопросам 
и подробно излагал деятельность рабочей группы по вопросам ответствен-
ности государств. M. М. Богуславский посвятил свое выступление деятельности 
Совещания председателей комитетов по делам изобретений и сотрудничеству 
его с другими комитетами. 
III. Другой большой комплекс вопросов связан с системой правовых норм 
СЭВ. В своем докладе «Нормативные акты, регулирующие деятельность СЭВ и 
их совершенствование» П. А. Токарева различала основные нормы, регулирую-
щие организацию (напр. Устав СЭВ или Комплексная программа), и вторичные, 
внутренние нормативные акты, причисляя к последним нормы, регулирующие 
структуру и деятельность отдельных органов СЭВ. Она показала различные 
этапы развития нормативного регулирования и наметила задачи, стоящие перед 
нами в области совершенствования регулирования. Докладчица подчеркнула, 
что особенно актуальным является дальнейшее развитие внутренних норма-
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тивных актов, в ходе которого типизация и унификация ставят и теорети-
ческие проблемы. 
Наряду с нормами организационного характера, определяющими струк-
туру органов СЭВ, решающую роль играют постановления, реализирующие и 
конкретизирующие действительное сотрудничество, т. е. рекомендации. Как 
на это сослался Е. Т. Усенко в своем докладе, метод принятия решений СЭВ 
характеризуется — кроме принципов единогласия и заинтересованности — 
именно необязательными постановлениями, носящими характер рекомендации. 
Многие из выступивших останавливались на настоящем регулировании реко-
мендаций и на концепциях о дальнейшем развитии механизма принятия по-
становлений. JI. Валки в своем содокладе указал на то, что преобразование 
двусторонней модели сотрудничества, выдвижение многосторонних форм на 
первый план, далее формы т. н. микро-интеграции во многих областях исклю-
чают возможность незаинтересованности и делают возможным сменить прин-
цип единогласия принципом большинства. Наконец, он изложил, что в интересах 
оперативности и ускорения желательно было бы совершить реформы и в об-
ласти настоящего механизма принятия рекомендаций и обеспечить непосред-
ственно обязательное осуществление рекомендаций. М. А. Ушаков считал 
возможным осуществление принципа большинства главным образом в неко-
торых процессуальных вопросах. JI. Рюстер рассмотрел правовые специфики 
рекомендаций, как своеобразных международных договоров и обратил внима-
ние на то, что наряду с постановлениями по вопросам конкретного сотрудни-
чества, специфического регулирования требуют общие, управленческие решения. 
Э. Лонтаи проанализировал нормативные акты, которые предусматривают 
общие условия прямых контактов на уровне предприятий. Докладчик под-
черкнул диспозитивный, ориентирующий характер таких актов. Совместный 
содоклад О. Кэпэцинэ и Н. Андронэ и выступление Г. Бэра были посвящены со-
отношениям рекомендаций и национального законодательства стран-членов. 
В. Кеселы анализировал понятие и функции заинтересованности, ее связи с 
уровнем экономического развития, далее те проблемы, которые вытекают из 
заявления заинтересованности в поздней фазе. 
IV. Кроме вышеизложенных двух основных групп вопросов в ходе дис-
куссии были поставлены и некоторые другие проблемы. Так например, выступав-
шие затрагивали вопросы правового механизма совместных предприятий и их 
отношения с органами СЭВ ( Ч. Големинов), возможности и методы унифика-
ции права внутри СЭВ (А. Васильковски, Э. Лонтаи), роль договорных методов 
в организации сотрудничества, подготовке планирования и содействии отно-
шениям между предприятиями (Г. Бэр, И. Шандорски). 
С интересом был заслушан доклад А. Н. Талалаева, в котором он излагал 
и подвергал критике буржуазные искажения о СЭВ, а именно концепции о 
фиктивном противоречии суверенитета и интеграции, о «наднациональном» ха-
рактере СЭВ и опровержении его открытого характера. 
Суммируя и оценивая работу совещания, Е. Т. Усенко с правом выделил 
результативность конференции. Он подчеркнул, что основные вопросы, по-
ставленные в ходе дискуссии (как например, своеобразный международнопра-
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вовой характер СЭВ, различный подход к интеграции, система принятия ре-
шений и в связи с этим функция и возможное дальнейшее развитие заинтересо-
ванности, принципа большинства и рекомендаций) представляют собой вопро-
сы, которые — несмотря на их практическое значение — возлагают важные за-
дачи и на ученых-юристов. Наконец, он указал на то, что изучение опыта дея-
тельности других международных организаций путем критической оценки 
может обнаруживать и используемый опыт. 
Данный краткий обзор, естественно, только в общих чертах содержит по-
ставленные в ходе дискуссии проблемы и не стремится к полному изложению 
конференции, тем более, что ее материалы в полном объеме будут изданы 
Институтом государства и права АН СССР. Конференция не имела целью 
окончательно решить проблемы, скорее имела целью и результатом поста-
новку проблем, решаемых в ходе дальнейшего развития, и многосторонний 
подход к ним. 
Э. Лонтаи 
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CRANSTON, M.: The mask of politics and other essays, London, A l l en Lane, 1973. 193 p. 
The author is professor at the London School of Economics , at the Chair of Political Science in 
succession to Michael Oakeshott . He s eems to follow in the foots teps of his famous predecessor. Already 
in his Oxford days he was mainly interested in questions of f r e e d o m and human rights and published a 
number of works on these topics. He wrote a standard biography o f John Locke, and it is the Lockeian 
liberalism which puts its s tamp on his work. Although he is an Engl ishman he is surprisingly well versed in 
French philosophy. H e wrote several works on Sartre's œuvre and translated Contrat social (although as 
appears from the work under review he sets not too great a value o n either). His studies on the theory of 
state and politics and the critique of ideology published under the title of the Mask of Politics move also 
within the same scope of interest. What is characteristic of his work is a lucidity se ldom in this field and 
immanent criticism. His principal objective is to expose the internal deficiencies of the works of his 
choosen authors, to retrace their doctrines to unpleasant and at the t ime compromising ancestors, to "ex-
pose the pedigree of ideas" or to demonstrate that the conclusions of the very author are conflicting with 
the liberal point of view. In the latter instance, however, he does not g o any further, he refrains from pro-
nouncing a value judgement , obviously for the very reason that his readers are supposed to be as liberal as 
he himself and that the conflict with the liberal principles will fill them with horror anyhow. All this is 
t inged with an unhappy hue of anti-communism, although surprisingly an essential e l ement of his criticism 
of Sartre and Marcuse is the conclusive justification of their pseudo-Marxism. This odd, yet convincing 
"defence" of Marxis the more surprising as all that establishes a relationship between him and Marxis that 
both chose their wives in the German aristocracy. 
A s suggested by the title of the work under review the essence o f politics is that the politician is under 
the compulsion to tell lies and that he cannot even confess his errors. The politician is an actor who writes 
his roles mostly himself, whereas the political philosopher is a dramatic critic without w h o m the art of the 
drama would decay. The essay "Some Aspects of the History of F r e e d o m " casts a light on the wealth of the 
knowledge of history of the author and also the historical manys idedness and riches of meaning of the idea 
of freedom. In his study of Rousseau he analyses once more the questions of f reedom, in particular of 
political freedom and demonstrates the inner contradictions of Rousseau which in his opinion have their 
explanation in Rousseau's inability to break with Hobbes but for a f ew details. What he writes of Sartre af-
ter that appears to be surprising, yet at the same time true: the doctr ines of Sartre, in particular his theory 
of the state, do not go beyond what H o b b e s imagined, moreover whereas Hobbes was not an enthusiast of 
violence and considered it a kind of unavoidable evil Sartre is a great admirer of the Stalinist methods. It is 
by no means surprising that in his essay Camus and Justice he prefers the Mediterranean moralist. He does 
so because Camus's "revolt" is a conservative theory, where the m e a n s justify the end, where changes ac-
companied by annihilation are inacceptable and only the "moderate" change accompanied by the c o m -
promise of freedom and justice can be accepted. In his excel lent essay on Michael Foucault he demon-
strates how the ideas of Lévi-Strauss carried to extremes b e c o m e meaningless. Similarly many of his 
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statements in his essay The Pessimism of Herbert Marcuse are of an annihilating force and it is also surpris-
ing how easy it is even from the "right" to expose the anarcho-Marxism of Marcuse, this by itself absurd 
teaching, his unfounded analyses more of the character of belles-lettres and the aristocratic despise of the 
Untermenschen in the Marcuseian background. T h e limitation of the liberal standpoint of Cranston, how-
ever, is here the most striking: namely it is not clear why Cranston thinks that in the name of the principle 
of tolerance we have to permit something against which Marcuse stands up in his Critique of Pure Toler-
ance, i. e. why is it incorrect to put an end to the to lerance of the freedom of speech for m o v e m e n t s of ag-
gressive politics, for war, etc. 
A . SAJÓ 
ELIESCU, M.: Räspunderea civilä delictualä (Civil law liability for torts). Bucuresti, Ed. Acad. R .S .R. 1972. 
501 p. 
T h e work is divided into twelve chapters. T h e s e bear the fol lowing titles: The not ion and general 
considerations of civil law liability; Demarcation o f the scope of applicability of the liability for torts within 
and without civil law; Conditions of the origin of the liability for civil law torts, the damage and causal rela-
tions; Condi t ions of the origin of liability for torts, cont . ; Cases exempting from liability ; The various kinds 
of liability for torts, direct liability (liability for the act of one's own); The indirect liability for torts: liabil-
ity for the acts of others; The liability of the agency of public administration for unlawful administrative 
acts; Liability for damage caused by things; Liability for damage caused by animals and by collapse of 
buildings; Act ion for the establishment of the civil law liability for torts, and the decision made on the 
ground of the action; The conflicts of laws in respect of the civil law liability for torts. 
The problems raised in the work are of a variety and number that e v e n their enumeration would go 
beyond the space allowed for this review. Therefore we shall confine ourselves to a few i tems selected at 
random. Before all we have to ment ion that the author treating liability in general and in a comprehensive 
manner conce ives it as a social fact, be it a case of a n y o n e of the kinds of moral or legal liability. H e takes a 
position against the conceptions which consider liability as a phenomenon created in the abstraction of 
formal logic. The author setting out from the Marxist theses understands and explains legal liability as a 
category of history. Eliescu amply draws on national and foreign professional literature o n analysing the 
interrelations, connections and delimitations of the particular issues. Such interrelations discussed by the 
author are e . g . those of civil law liability for torts a n d responsibility under criminal law, those of delictual 
liability and material liability, the interrelations of liability for tort, unjust enrichment and insurance. A s 
regards the latter he deals in detail with the question o f the cumulation of the two kinds of liability. H e con-
siders material liability as a variant of civil law liability o n more precisely a form of liability o ther than con-
tractual liability. In like way he goes into the detai ls as regards the relation between contractual liability 
and delictual liability and the cumulation of the two. 
It is worth while to refer specially to the thesis of the author according to which a trend to narrow 
down contractual liability may be observed as compared to statutory liability and liability for torts. The au-
thor even quotes a large number of examples to conf irme his thesis. 
In general the author denies the existence o f a cumulation of the two kinds of liability and the so-
called "concept ion of option", still exceptions cannot be ignored. 
A s regards the origin of the liability for torts the author subjects to a thorough analysis the damage, 
the causal relations, the scope o f malfeasance and error. In principle he accepts the doctrine according to 
which civil law liability is attached to the notion of culpa. At the same time he believes that if culpa is not a 
condition wanted or is wanted in the form of a statutory presumption precluding the proof of the contrary 
then "the technique of liability is the form where the idea of warranty f inds e x p r e s s i o n . . . " This idea per-
meates the comments of the author on the liability for third persons, animals or the collapse of buildings, 
and also the position he has taken. 
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According to the author the damage present or future, must be certain and not merely hypotheti-
cal. Thus e. g. the chance of a profit whose amount cannot be assessed cannot be accepted as the basis for 
reparation. At the same time according to the author damages may be established for disability to work 
owing to an unlawful act even when the injured party was not in employment or not of working age. 
According to the author compensat ion is out of the quest ion for indirect damages, i. e. the author 
insists on the direct character of the damages. However, the author uses a certain original terminology and 
original notions, such as "damage in the strict meaning of the term", or "damage in the wider sense of the 
term". In this connection we merely hint at these and so also to the strongly theoretical discussion of the 
author on the causal relations. 
The analysis of the author in connect ion of the problems of moral damage deserves special atten-
tion. T o justify the existence of moral damage he quotes foreign law, partly socialist legal systems and sci-
entific doctrines. In this connection it should be remembered that the Rumanian legal system does not 
recognize the compensat ion of moral damages. (At the admission of certain claims to damages, though 
with a certain circuitous reasoning, the recognition of a moral damage has been implied in the one form or 
the other.) 
The author makes it clear than in a number of cases compensat ion of damages d o not rely on a tort, 
i. e. on wilfulness or negligence. A s he writes, what the law states as presumption is of ten not negligence 
but in reality "risk and warranty". Incidentally as regards presumptive liabilities the author distinguishes 
be tween absolute, relative and transient presumptions. According to the author even in cases of parental 
liability for the damage caused by children the idea of warranty m ay c o m e into the play as the basis of com-
pensation, e.g. in cases where there was no objective possibility on the part of the parents to watch their 
children. 
The argumentation of Eliescu appears to be conclusive in connection with the liability of the em-
ployer and his agent to a third person sustaining damage rather than in the case referred to before. Without 
entering into a detailed discussion of these relations we merely remark the third person suffering the loss 
may bring forward his claim for damages directly against the employer . 
Finally the analysis of the author deserves attention where he demonstrates that the damages due 
from the agencies of public administration to the injured party for an unlawful act does not rely on a tort. 
This sort of liability is in like way one of the form of a warranty void of a tort. 
M . LÁZÁR 
BOIGEOL, A. et al. : Le divorce et les Français. I. Enquête d'opinion. Travaux et D o c u m e n t s No. 69. P.U.F. 
1 9 7 4 . X I V , 1 9 4 p. 
French legislation in family matters is for many years already accompanied by systematic research 
work in the sociology of law. The present volume, too, reports on the principal results of a field research 
work in this line. The public opinion survey on the matter of divorce has been made possible by the exemp-
lary cooperation of three institutions, viz. the Ministry of Justice, the Laboratory of the Sociology of Law 
at the University of Paris and the I N E D , Institute for Demographic Research. In addition to the research 
carried through with a sample of 2142 persons representing the total grown-up population of France, also 
9 0 0 divorced persons have been questioned. The results of this second inquiry were published in 1975. 
(Travaux et Documents No . 72.) 
The present volume gives a description of the inquiry and the detailed data of the sample. Part One 
reviews the ideas about marriage. According to the opinion of the French the institution of matrimony has 
undergone considerable changes and modern life does not seem to favour marital coexistence. At the 
same time within the family, at least as indicated by public opinion, a trend towards the equality of rights of 
both sexes could be observed. The majority bel ieves wedding ceremonies to be of importance. Forty nine 
per cent of those quest ioned condemn extra-matrimonial cohabitation, yet only nineteen per cent consi-
dered matrimony an indissoluble tie. In the formation of opinions the role of sex is insignificant. The dif-
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ferences be tween the particular strata of society are perhaps ambiguous: On the other hand age, education 
and rel igiousness are closely associated with modernism and liberalism. The inquiry has brought to light 
the complete divergence of opinions of persons of over fifty, little schooling and practising religion and the 
other group of persons below twenty five, c o m p l e t e d secondary education at least and atheist. 
Part T w o analyses the opinions on divorce. It has been found that the opinion on divorce is most 
closely associated with that on marriage and that the liberalism of opinions is influenced by the same fac-
tors as before. There is a surprising difference b e t w e e n the divorce practice and divorce tolerance of the 
particular strata of society: divorce scores by the far highest number among middle class employees , still it 
is this class which condemns divorced persons in the sharpest terms. The population expects a rise of the 
number of divorces and be l ieves this rise as well as the earlier to be disquieting and associates it mostly 
with unwe lcome changes in society. The knowledge of legislation on divorce is fairly low (ten per cent of 
those quest ioned do not even know that divorce c o m e s within the jurisdiction of the courts of law). They 
bel ieve it is difficult to get divorced. 
Part Three of the work deals with judicial intervention. The majority of interviewed bel ieve that 
the eff icacy of mediation should be improved (by inviting experts). Many have criticized the practice fol-
lowed at the placement of children (the preferred treatment of the mother). The age of the child is believed 
to be a strongly differentiating factor, and also the questioning of children of advanced age has been sug-
gested. According to the group thinking in the traditional way the child should be placed with the mother 
even when matrimony has been dissolved of the fault of hers. In the inquiry questions have been asked as 
to the changes public opinion would welcome in the statutory regulation of divorce. Twenty per cent of 
those quest ioned have withheld an answer, 4 8 per cent of those giving an answer on the substance of the 
matter be l ieve that the rules should be mitigated, whereas twenty per cent believe they should be made 
tighter. If, however, questions have been addressed relating to concrete cases the "traditional" opponents 
of divorce have often made exceptions, and even the "liberals" have suggested a number of restrictions. In 
the inquiry the social and political background has also been analysed. According to the final conclusion 
drawn in the inquiry the concrete position taken regarding divorce has not been defined by some sort of an 
abstract categoric imperative in matters of matrimony and divorce. Here altogether different values and 
the reality of concrete situations have a word to say. Fewer and fewer French demand sanctions to be im-
posed on the guilty party in the divorce suit. French people are rather anxious about the future of the suf-
fering parties. It is not the mitigation of the divorce law which is needed first of all. Probably the abolition 
of the declaration of the fault of the parties and the admission of the proof of the impossibility of the con-
tinuation of the marriage would be of more interest. Public opinion would therefore like to have written 
law adjusted to the established judicial practice. 
This analysis also exemplary for sociological considerations has been done by A n n e Boigeol , Jac-
ques Commai l l e , Marie-Laurance Lamy, Alain Monnier and Louis Roussel (whose name should perhaps 
be ment ioned first as primus inter pares). 
A . SAJÓ 
KAISER, J. H.: MAYER, F, ULE, C. H.: Recht und System des öffentlichen Dienstes. Baden-Baden , Nomos 
Verlagsgesellschaft , 1973. 4 0 8 p. 
The government of the Federal Republic of Germany hasset up a study committee with the task to 
examine the position and functions of the civil service and to bring forward recommendat ions for the or-
ganization of a modern civil service. The task of the committee embraces in particular the definit ion of the 
legal status of civil servants and the shaping of a pattern of the personnel structure adequate for attending 
to the duties of the civil service. 
The third volume of the proceedings of the study committee in charge of the reform of the civil ser-
vice includes material relating to the civil services of Austria, Yugoslavia, Poland and Hungary. In addi-
tion a summarized study of the civil service of the socialist countries has been taken up. 
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In the Preface F. Mayer ment ions that the editors have taken up in this vo lume the countries the 
roots of the civil service of which may be traced back to Austrian law, and consequently to a greater or les-
ser degree the deve lopment of their civil service set out from c o m m o n foundat ions to continue within the 
framework of different political and e c o n o m i c systems. The authors emphasize, however , that the present 
law of Austrian civil service as for its system is outside the pale of the law of the countries referred to. 
The committee has adopted the method for its procedures to apply to experts of the legal material 
of a given country to draw up an expert's report on the ground of a questionnaire. The authors of the ex-
pert's opinions are the following: ANTONIELU, W. for Austria, JASKIEWICZ, W. for the socialist countries, 
VAVPETÎC, L. for Y u g o s l a v i a , STAROSCIAK, J. f o r P o l a n d , a n d BERÉNYI, S. f o r H u n g a r y . 
The particular expert's opin ions have been drawn up for the fol lowing topics: 
(1) The posit ion of the civil service in state and society. Here in the first place the constitutional 
ideas and those of social policy have b e e n taken into consideration which have a role at determining the 
place of the civil service. In the same connect ion also the functions and tasks of the civil service have b e e n 
discussed together with the relations o f the civil service to other sectors of the performance of work (pri-
vate economy), on a comparative basis. 
(2) In the first part of Chapter T w o on the fundamental questions of the service relations the au-
thors raise the problem of the differences, if any, in the legal character of the employment of civil servants 
and persons employed in other sectors, and also of differences, if any, within the civil service itself. Furth-
ermore questions of a fundamental nature are analysed such as the legal foundations of the regulation of 
the legal status of civil servants (legislative acts, decrees, agreements by collective bargaining, or both, in 
the latter case the sphere of law to which the particular forms of regulation apply). In the second part of the 
same chapter the question of the right of participation of civil servants is in the forefront, i. e. to what ex -
tent the civil servants or their representative organizations have an influence on the formation of the law of 
civil service, the f ixing of salaries, decis ions of a personal, social and organizational nature and profes-
sional decisions. May civil servants g o o n strike? May the employers lock out civil servants? May a strike 
be called off in response to an act of a superior authority? In the event of a clash of interests must compul-
sory recourse be had to conciliation before an open conflict? In the third part the kinds and duration of 
employment are discussed. Here the authors in the first place deal with the criteria of the stability of the 
service (dismissal by way of notice, e m p l o y m e n t for a term definite, appointment for life). Are there rules 
applying to civil servants whose posi t ion is particularly preconditioned by the conf idence of the political 
leadership, and if so, where? Are there special regulations in force for the event of a decline in perfor-
mance in cases other than the physical disability of the person concerned? In the fourth part of the chapter 
the general obligations are dealt with, thus whether or not there is a catalogue of the general obligations in 
the civil service for behaviour within and without the service, or are special regulations in force for ac-
tivities performed outside service (prohibit ion of sidelines or their permissiveness, inclusion of sidelines in 
the service period, etc.) . The fifth part discusses the consequences of a breach of duties in the civil service, 
in particular disciplinary procedure. 
(3) Chapter Three sets out from the structural arrangement of the civil service (horizontal or ver-
tical structure), then the method of appointment to the various posts are discussed (criteria of selection, 
procedure of selection, personnel planning). The questions of personnel planning are specially dealt with 
and so also the problems of decision in personnel matter, qualification, professional training and extension 
training. 
(4) Chapter Four analyses the mos t vital problems of the salary system. Thus the criteria of the 
payment of a salary (age, personal performance, etc.), the ends to be achieved by the salary system (jus-
tice, social equalization, adjustment to the market situation, mixed forms, etc .) and the means of regula-
tion resorted to for the achievement of these ends (basic salary, supplements, bonuses, salary scales or 
classes). If there are differences in the status, is the salary system adjusted to the various status groups? 
what are the exper iences in connection with the established system of salary? Of the questions of detail the 
following deserve special mention: where and how is preliminary training considered in the salary system? 
indirectly, by placing the person in a higher class of the payroll? or, directly, by special bonuses? are special 
recruitment benefits known, e. g. for post for which there is n o interest at all, or on ly a vèry moderate one , 
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training aids, etc? Are the salaries properly adjusted to the scope of activity (uniform salaries for uniform 
scopes or such of uniform value), h o w is the principle of performance enforced through the salary system 
(only indirectly by guaranteeing fair chances of promotion, or by way of supplements adjusted to the dif-
ferences in performance)? what is the situation in respect of overtime work? what is the ratio be tween the 
emoluments of the civil servants assigned to the highest and the lowest salary class? is there a tendency 
noticeable purposing the levelling o f salaries? does the salary encourage to the attendance of extens ion 
training? are there special doles in the event of childbirth, illness or death, or in cases of need? are social 
conditions taken into consideration at the fixing of salaries (number of children, family status)? what spe-
cial social services are guaranteed ( h o m e , travelling expenses , loans)? what are the essential differences 
between the salary system of civil servants and that of persons employed in the various branches of 
economy. 
(5) Chapter Five strictly speaking deals with quest ions of social insurance. The question what 
have been answered are: what has social insurance on the whole as its goal (the preservation of the actual 
standard of living, or that of actual income)? what are the criteria at establishing the emoluments (service 
term, age, the payment of definite f ee s )? by what means these ends are available (widow's and orphan's al-
lowances, old age rents, pecuniary compensat ion, supplementary insurance)? d o civil servants dispose of a 
regulation of provision distinct from the old age, invalidity and widow's al lowances of other employees? 
and what are the experiences? has a certain waiting term been specified for the establishment of a claim to 
the benefits, and if so, what is the term? are certain social components (family status, number of children, 
etc.) taken into consideration, and h o w ? what are the essential differences be tween the system of benefits 
of civil servants and that of e m p l o y e e s in economy? 
The authors in their expert's opinion have replied to each question separately and so the synopsis 
drawn up on the comparison of the replies given to the various questions is strictly speaking a summary of 
the final results o f research. For the purpose of comparative studies in the scope under treatment the work 
will serve as an indispensable source. 
L . TRÓCSÁNYI 
MATÊJCEK, J.: Sociálni zabezpeceni v CSSR (Social insurance in the Czechoslovak Socialist Republic) 
Prague, Orbis, 1973 , 144 p. 
In Chapter I the author deals with the notion of social insurance. N a m e l y this notion incorporates 
extremely divergent contents and to this day all attempts at a clear-cut definit ion of it have proved to be 
failures. There are several reasons for these failures: first the terminology is still far from being a stabilized 
one , as the terms national insurance, workers' insurance, disability insurance, pens ion insurance, accident 
insurance, pension, old age and invalidity insurance and many others are used without any proper dif-
ferentiation. Further the contents of certain notions have in the course of social deve lopment undergone 
several changes, whereas the terminology still clings to the earlier notions. According to the author as for 
its contents the term social insurance serves for the designation of the totality of the measures of the state 
which either directly or through the intervention of a variety of social institutions extends aid to the 
citizens in need for it. He continues then with the enumeration of what under Czechoslovak law in force 
comes within the scope of social insurance. 
Chapter II deals with the deve lopment of social insurance. Here the author traces the history of the 
social insurance scheme back to the days of the Hapsburg Monarchy and offers a survey on the institutions 
of social insurance called to life at that time. H e continues his narrative with the presentation of the institu-
tions of social insurance of the first Czechoslovak Republic at that time distinguished by a high degree of 
efficiency. H e ment ions that after 1 9 4 5 the most striking differences between the particular pension insur-
ance schemes have gradually been el iminated. From October 1, 1948 the so-cal led national insurance 
scheme is in operation, which guarantees to all workers an equitable share from the national income in the 
event of disability, invalidity, old age, loss of the supporter. The scheme extends also to individual farmers 
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and their dependants. In 1 9 5 0 the members of the civil service have b e e n drawn into the national insur-
ance scheme, and so also the members of the agricultural producers' cooperat ives so that eventually only 
the professional members of the armed forces have remained outside the scheme, their insurance being 
governed by special regulations. In 1952 preventive and therapeutic care have been concentrated at the 
state health administration, while health insurance has been segregated f rom pension insurance. The trade 
unions have taken charge of health insurance here included agenda associated with the family supple-
ments. The Central Council of the Trade Unions has b e e n appointed the summit organization of the health 
insurance scheme. For the administration of pension insurance in Prague and Bratislava each a State Pen-
sion Insurance Office has b e e n organized, and by this the autonomous system of pension insurance has be-
come established. In connect ion with the federal transformation of the republic further changes have 
taken place in the social insurance system which are dealt with by the author in all their details. 
Chapter III discusses the present situation in social insurance. T h e author in the first place gives at-
tention to the therapeutic-preventive care. He points out that the state extends a gratuitous and regular 
preventive-therapeutic supply to all of its citizens in the case of illness, childbirth and in general whenever 
medical assistance is needed. In this connection the author emphasizes that up to the age of three children 
are taken care of by an extensive system of crèches and kindergartens. T h e all-national management of the 
health service has been entrusted to each a ministry of health in the Czech Socialist Republ ic and the 
Slovak Socialist Republic. In the territorial regions the health service is attended to by the respective na-
tional committees . The institutions of the health service controlled by the national committees are the dis-
trict institutions of the health service. 
In connection with the health insurance the author enumerates the services extended to those in 
need for them within the scope of this category of insurance (sickness allowance, assistance extended to 
the dependants, pregnancy and maternity aid, childbirth aid, funeral expenses , family^ supplements, etc.). 
The chapter closes with a survey of the agencies vested with competence in decision-making in cases as-
sociated with money doles and family supplements in the health insurance service. 
A s regards pension insurance the author deals with old age, invalids', widow's, personal, etc. pen-
sions. A separate chapter has b e e n devoted to the situation of pensioneers in employment and to the sur-
vey of authorities vested with jurisdiction in disputes in matters of pens ion insurance. 
A separate chapter dea l s with the health insurance of retired persons. In the chapter on services 
under the social insurance s cheme special mention has been made of the so-called welfare service. Within 
the scope of this service the local council sends an attendant to take care of solitary, aged persons, or such 
suffering grave disability or ill health, who owing to their age or illness are unable to attend to household 
work. The special benefit of the system is that those concerned may be left in their wonted environments. 
The author then continues with the enumeration of the services which may be claimed within the family 
welfare service. 
The work is in good stead for those wishing to become acquainted in a concise and yet comprehen-
sive form with the institutions o f the Czechoslovak social insurance scheme. Although the author offers a 
summary only of the most essential problems, the work conveys an adequate idea of the insurance system 
as a whole. Nevertheless it would have added to the value of the work had the author quoted the relevant 
legal norms, an aid which might be of assistance to those interested in questions of detail. 
L . TRÓCSÁNYI 
Ф О Г Е Л Ь , Я. M . ( F o g e l ' , Ya. M.) П р а в о н а п е н с и ю и е г о г а р а н т и и ( T h e right to а 
pens ion a n d its guarantees) . M o s c o w , Yur. lit. , 1972. p. 180. 
The author analyses the fundamental issues of the theory and practice of the realization of the right 
to pension and in the first place deals with the constitutional character o f this right, its place in the system 
of fundamental rights and dut ies of the citizens, the substantive and procedural institutions of the uniform 
legal system of pensions, the origin, enforcement and safeguard o f the right to pension. 
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In Chapter I the author reviews the history of the right to pension in the light of the constitutional 
development of the Soviet pension insurance scheme. He c o m e s to the conclusion that essentially the right 
to pension comes within the scope of soc ia l -economic rights and there within the sphere of distribution. It 
is a subjective right without restrictions and is translated into reality by.methods prevail ing also at the en-
forcement of other fundamental rights of the socialist society. The right to pension is closely associated 
with the right to work and the obligation of doing work. This relation will become apparent mainly in that 
only socially useful work qualifies for a pension. 
The connection of the right to pens ion with the right to work and the obligation of doing work finds 
expression before all through the attachment to the consumption fund created by work, the fund namely 
which is the basis for the payment of salaries and wages as well as of the pension. In respect of work the de-
rivative nature of the pension manifests itself mainly in this connection. 
Chapter II discusses the contents of the right to pension. Here the author reviews mainly the 
categories of persons to whom the pension insurance scheme extends. He points out that for both the con-
ditions of a claim to a pension, and the standards of pension insurance the various pens ion systems are 
gradually converging to one another. This trend appears in its out l ines in a very definite form already in the 
A c t of July 14, 1 9 5 6 on state pensions. This act sets out from the uniform concept of the right to pension. 
T h e author emphasizes, however, that the uniform system of pens ion insurance cannot lead to the en -
forcement of the principle of equality in a manner ignoring individual capacities or performances. A s re-
gards the nature of pens ions the author denies as if they were emoluments of an alimentative character. 
Already in Roman law alimentatio was an obligation arising from family ties and has remained an institu-
t ion of family law even today. The author o f fers the following definit ion for the pens ion: "The pension is 
the monetary form of the gratuitously afforded material supply - in the case of age, invalidity or the loss of 
the supporter - form the social consumption fund according to the character and degree of disability 
within differentiated limits in conformity with the socialist principles of supply" (p. 4 3 ) . According to the 
author the precondition of pension insurance is in all cases some sort of an administrative-fiscal legal rela-
t ion, employment, ko lkhoz membership, etc. , which potentially imply the creation of a legal relation of 
pension insurance. 
The author ment ions that in pension insurance legal capacity exists already from the moment of 
birth and ends with death. In conformity with the general provisions in pension insurance the disposing 
capacity begins at the age of sixteen. The chapter closes with the tabulation of the ages qualifying for a pen-
s ion for both the socialist and capitalist countries. 
In Chapter III the author informs the reader of the classifications and kinds of pensions. Setting 
out from the criteria of disability he distinguishes the following kinds of pensions: old age pensions, in-
valids' pensions, pens ions paid to dependants incapable of work in the event of the death of their suppor-
ter. 
In Chapter TV the author discusses quest ions of the origin of the right to a pens ion and the estab-
l ishement of its amount . The rules relating to the different kinds of pensions at the same time define the 
conditions on which a pension will be payable. If the legally relevant conditions are not present wholly, no 
claim to a pension will arise. The author then in a thorough form analyses the statutory facts creating a 
claim to a pension for the various kinds of pensions. He then discusses the different ways of establishing 
the legally relevant facts. H e mentions that for the enforcement of the claim to a pens ion in the majority of 
cases the legally relevant facts have not to be established by way of judicial procedure. The establishment 
o f the facts comes in general within the exclusive competence of special agencies. In this connection the 
author devotes special attention to the peculiarities of the procedure of establishing injuries owing to in-
dustrial accidents (p. 110) . 
In connection with the establishment o f the amount of the pension the author emphasizes the im-
portance of economic considerations, with special regard to the principle of socialist maintenance. The 
generally applied m e t h o d for the establishment of the rate of the pension is the calculation of the percen-
tage ratio of the individual earnings of the worker. The advantage of the method consists in the fact that 
the amount of newly granted pensions tends to increase continually, namely dependent o n the economic 
deve lopment of socialist society and the standards of consumption ( 116 p.). In this connect ion the author 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 17, 1975 
Internationalia 443 
deals with the various kinds of supplements paid in excess of the pens ion in the presence of circumstances 
def ined by the statutory provisions. 
In Chapter V the author deals with the realization of the right to pension. A s he writes, the right to 
pension is reinforced by a set of general and special guarantees. T h e general guarantees rely on the 
economic and political structure, the system of political and social organizations, the organizational-legal 
mechanism operated for the preservation of legality, whereas the special guarantees may be split up into 
material and legal ones. T o the former guarantees belong the funds earmarked for the payment of pen-
sions, by the latter the system of the organizational and legal means serving for the guarantee of the right to 
pension should be understood. The legal guarantees in all cases find expression in the legal norms ensuring 
the enforcement of subjective rights. The author then speaks of the three phases of the enforcement of the 
right to a pension, viz. the submission of an application for a pension, the establishement o f the pension, 
and, finally, the payment of a pension. 
With the presentation of the Soviet system of pensions in its totality the author has cast a light on 
the fundamental questions of this branch of the Soviet social insurance scheme. His theoretical expositions 
are adequately substantiated by examples taken from the field. The work itself fills a gap in the legal litera-
ture dealing with the problems of social insurance. 
L . TRÓCSÁNYI 
VASILIU, T. AND OTHERS: Codul penal al Republicii Socialiste Romania - Comentat P adnotat, partea 
generáló (The Criminal C o d e of the Socialist Republ ic of Rumania - With comments and notes. General 
Part.) Bucureçti, Edi(ia §tiin{ifica, 1972. 7 7 0 p. 
The work under review is that of several authors. The fact that the several chapters of the work 
have been written by different authors has not detracted from its uniformity: on the contrary, it is an ex-
tremely well coordinated work from the pens of the team of authors. Earlier another team of joint authors 
headed by Dongoroz treated the new Rumanian Criminal Code in four bulky volumes g iven the title "The 
theoretical comments on the Rumanian Criminal Code". The advantage of the work here reviewed con-
sists in its conciseness, a peculiarity for which it is easy to survey. In addition much of recent judicial prac-
tice has also been taken up in it. The authors have added comments to each chapter of the code with the re-
levant bibliographical notes and judicial practice. In connection with the particular institutions of law the 
authors refer to sciéntific works of importance which subject to a scientific analysis the principles as-
sociated with the relevant institutions, and also present a survey of positions taken in jurisprudence. 
Comment ing on the particular chapters of the Criminal Code the authors raise m o o t issues already 
emerged, and beyond these give indications o f issues likely to be presented by the application of certain 
provisions of the Code. Of ten they even take definite positions in these and other questions. For the prac-
tical lawyer the Appendix may be welcome at the end of the vo lume which in a clear-cut arrangement 
shows the way through the data of professional literature and the policy-making decis ions of the courts. 
Al though Act No. 6 / 1 9 7 3 has amended the Rumanian Criminal C o d e by introducing the institution of re-
formatory-educative labour, extending the imposit ion of fines and also in other respects, this amendment 
hardly detracts anything from the timeliness o f the work. 
M . LÁZÁR 
LACHS, M.: The Law of Outer Space, Leiden, Sijthoff, 1972. 196 p. 
It is not necessary to present to readers well-versed in international law or interested in the history 
of diplomacy Professor Manfred Lachs, the prominent Polish scientist of international law and President 
of the International Court of Justice. 
The recently published work of Professor Lachs deals with a newly born field o f international law, 
viz. with space law. In this work the author discusses the questions associated with the law of outer space in 
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the first placed« lege lata and tries to offer a survey of the development of the legal regulation of activities 
associated with the exploration and use of outer space. 
Chapter One of the work deals with space activity as a new field of social relations brought under 
legal regulation. In this connect ion the author points out that mankind's "stepping out" into space, or the 
exploration or use of outer space in any form has never been an operat ion in some sort of a legal vacuum. 
In fact .even before the birth of all sorts of special "space treaties" for the outer space at all t imes the thesis 
later declared in several resolutions of the Uni ted Nations General A s s e m b l y and then in the Space Treaty 
was valid that the states "shall carry on activities in the exploration and use o f o u t e r s p a c e . . . in accordance 
with international law, including the Charter of the United Nations". N o n e of this, however, implies an au-
tomatic extens ion to outer space and celestial bod ies of "international law, including the Charter of the 
United Nations" in toto. This would be impossible the more because international law has certain provi-
sions which are destined for specific environments. There are yet other provisions which are from the very 
outset inapplicable to outer space, and, finally, international law incorporates norms of the nature of lex 
specialis whose operation is conf ined to definite circumstances, places, etc. Consequently according to the 
author the "extension" of the norms of international law to outer space and celestial bodies is the first step, 
merely the laying of the foundations, for the creation of special rules of the outer space later on. 
In connection with the formulation of special norms relating to outer space Professor Lachs 
analyses two points in their details, viz. first, the possibility of having recourse to analogies, and, secondly, 
the circumstance for the purpose of legal regulation apt to cause difficulties at first sight, namely that the 
exploration o fouter space has so far failed to give a definitive reply to a number of questions occupying the 
interest of mankind, e. g. the possibility of extra-terrestrial life. For our part we believe that the discussion 
of the author associated with the regulation of quest ions of the exploitat ion of space by analogies taken 
from other fields of international law are of particular interest. Incidentally he comes to the conclusion 
that proper caution should be applied at the application of analogies, and particular care has to be applied 
lest we should become guilty of the error of a "mechanical transference" of certain legal institutions into 
the law of outer space. A s a matter of fact "Analogy must be used creatively". 
In the following chapter the author o f fers a survey of the organizational framework of interna-
tional cooperation in space exploration, from the creation in the 50 ' s of the International Astronautical 
Federation to the latest events . 
In Chapter Four the author discusses the legal regime of outer space and the celestial bodies, which 
he analyses, first, on the ground of the Space Treaty, and then on the ground of the Declaration of Legal 
Principles Governing the Activit ies of State in the Exploration and U s e of Outer Space. In connection with 
the (egal status of outer space it should be remembered that the author does not agree with the opinions 
according to which outer space and celestial b o d i e s are res extra commercium or res communis omnium. 
Namely in his opinion this qualification of outer space depends o n the reply given to the fundamental 
question whether or not outer space or the celestial bodies can be considered things or res at all in the legal 
sense of the term. Professor Lachs on his part rejects the doctrine extending the notion of things or res to 
outer space and celestial bodies , even if the latter strongly remind of the Earth. Accordingly neither space 
nor the celestial bodies can qualify as res, so that these cannot be termed res extra commercium or res 
communes. 
Chapter Five discusses the much moot question of the frontiers of outer space. Be fore all the au-
thor examines to what extent the problem of the delimitation of the frontiers between outer space and air-
space has a meaning at all. In this connection Professor Lachs takes the position that although undoub-
tedly it would be extremely useful to draw in theory an unambiguous line between outer space and air-
space, the question is by far not a cardinal one as many of the scholar of space law would have it. A s indi-
cated by the practice of the latter decade at the settlement of legal problems associated with outer space 
the want of a precise delimitation of the two kinds of space has by far not thrown out problems of a funda-
mental nature. 
The following chapters of the work discuss the legal situation of objects launched into outer space 
and astronauts, the question of rendering assistance to astronauts in the event of distress further the prob-
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lems of space telecommunications; together with a review of the provisions of treaties s igned on these sub-
jects. 
In Chapter Nine Professor Lachs analyses the question of a peaceful use of outer space. In this 
connect ion his discussions relating to the notion of "peaceful purposes" are particularly noteworthy. The 
author examines the term of peaceful purposes as occurring in the Space Treaty in the light of other 
treaties such as the Statute of the International Atomic Energy A g e n c y , further the Antarctic Treaty. 
Namely these treaties also use the notion of peaceful purposes, and for that matter in a form that its con-
tents are unambiguous beyond any doubt. A s a matter of fact the Statute of the International Atomic 
Energy A g e n c y in addition to the obligation of the peaceful use of atomic energy also declares that atomic 
energy should be used for the benefit of peace, health and the welfare of mankind in a way that it should 
serve no military purposes whatever. Similarly in the Antarctic Treaty the notion of exploitation for 
peaceful purposes is associated with the prohibition of "all kinds of measures of a military nature". On the 
ground of the contents of these treaties and the trend noticeable in space law the author c o m e s to the con-
clusion that in space law the notion of peaceful exploitation of space applies not only to aggressive pur-
poses but to all kinds of military uses. Professor Lachs recognizes a single exception only from under the 
rule, namely that the use of space for military purposes is permissible only when the case is o n e of the exer-
cise of the right of se l f -defence by a state or states. 
Chapter Ten analyses the rights and obligations of the states at the exploration and use of outer 
space on the ground of the rules of international law and the special rules of space law. 
In Chapter Eleven the author discusses a highly important quest ion, namely that of the liability for 
losses and damage caused by space objects. In connection with the quest ion of liability the author before 
all deals with the draft treaty drawn up by the Legal Sub-Committee of the Committee on the Peaceful 
Uses of Outer Space. A s regards this instrument the author concludes that although it is a momentous step 
towards the definitive set t lement of the problem, it is still far from bringing under regulation the liability of 
the states for loss caused by space objects in every respect. 
Chapter Twelve, and last, discusses the law-making process of the rules of space law. In the de-
ve lopment of the system of space law norms the author attributes particular significance to the Declaration 
of the Uni ted Nations General Assembly of 1 9 6 3 on the principles regulating the activities of the states in 
outer space. In the light of this instrument and the statements made by various states regarding the en-
forcement of what has been set forth in the declaration, suggest that the declaration may be regarded as 
"an instrument which has b e e n accepted as law". 
In connection with the settlement of the legal questions associated with the exploration and use of 
outer space and the celestial bodies the author by way of summing up makes it clear that although the rules 
of space law so far formulated bring under regulation a number of important questions, there is a number 
of legislative problems to be settled. These imply, first, the sett lement of questions which have not yet been 
brought under regulation, and secondly, the restatement of rules already in operation with a higher degree 
of accuracy. 
V . LAMM 
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zétesz i az Igazságügy i M i n i s z t é r i u m közre-
m ű k ö d é s é v e l a Min i sz ter tanács Titkársága. 
Bp. K ö z g a z d a s á g i é s Jogi K i a d ó , 1975. 911 p. 
Bibliographies — Б и б л и о г р а ф и я 
N A G Y L a j o s — V E R E D Y K a t a l i n , В . : H u n -
gar ian legal b ib l iography . 1974. 1st part — 
В е н г е р с к а я ю р и д и ч е с к а я б и б л и о г р а ф и я . 
1973 г. 1 - а я ч а с т ь . 
AJurid . 3 — 4 / 1 9 7 4 . [1975.] 4 5 5 — 4 6 6 . 
1
 Edi ted by Lajos Nagy and Katal in B. Veredy. This 
bibl iography contains legal works of Hungar ian au thors 
issued as monographs , material of periodicals (articles and 
book reviews) and studies published in collective works in 
Hungary between the 1st of J anua ry and the 30th of June 
1975. 
T h e material for the period 1945—1965 is resumed in 
the fol lowing publication: Bibliography of Hungarian legal 
literature. 1945—1965. Budapest , Akadémia i Kiadó, 1966. 
315 p. 
T h e material published f r o m the 1st of January, 1966 
is currently processed half-yearly in the Acta Juridica, 
beginning with the Tomus 8, 1966. Nos 3—4. 
Periodicals processed in this bibliography: Al. 1—5/ 
1975; AJur id . 3—4/1974 [1975.]; GazdJogtud. 3—4/1974 
[1975.]; H L R . 1—2/1974 [1975.] [year 1973 not published]; 
JK. 1—5/1975; MTud. 1—6/1975; OVPr . 1—2/1974 [1975.] 
[year 1973 not published]; R D H . 1—2/1974 [1975.] [year 
1973 not published]; TSZ. 1—6/1975. 
Abbreviat ions of periodicals and other abbreviations 
see in the Acta Juridica, Nos 1—2 of 1972. 
Collective works processed in this bibliography and 
their abbreviat ions: 
Krim, tanulm. 12 = Kriminológiai és kriminalisztikai 
t anu lmányok . 12. [köt.] Szerk. G ö d ö n y József. [Studies on 
criminology and criminalistics. Vol. 12. Ed. Gödöny József. 
С т а т ь и по к р и м и н а л и с т и к е . Т о м 12. Ред . Г э д э н ь Й о -
ж е ф . ] [Közzéteszi az] Országos Kriminológiai és Krimina-
lisztikai Intézet. Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1975. 346 p. 
Rechtsgeschichtliche Studien. = Rechtsgeschichtliche 
Studien zum Zivilrecht. Hrsg. Kovács Kálmán. [Studies on 
the history of civil law. Ed. Kovács Kálmán. С т а т ь и п о 
и с т о р и и г р а ж д а н с к о г о п р а в а . Р е д . К о в а ч К а л м а н . ] 
Bp. E L T E soksz. 1974. [1975.] 178 p. 
/Rechtsgeschichtliche Abhandlungen. Publikationen des Lehr-
stuhls f ü r Ungarische Rechtsgeschichte an der Eötvös 
Loránd Universität — Jogtörténet i értekezések. Az E L T E 
Magyar Jogtörténeti Tanszékének kiadványai 6./ 
Pszichol. tanulm. 14. = Pszichológiai tanulmányok. 
14. [köt.] I f júság és pszichológia. Szerk. Lénárd Ferenc . 
[Studies on psychology. Vol. 14. You th and psychology. Ed. 
Lénárd Ferenc. С т а т ь и по п с и х о л о г и и . Т о м 14. М о л о д е ж 
и п с и х о л о г и я . Ред . Л е н а р д Ф е р е н ц . ] 
Bp. Akadémiai Kiadó, 1975. 629 p. 
' Б и б л и о г р а ф и ю с о с т а в и л и Л. Н а д ь — К . Б . Ве-
реди . Н а с т о я щ а я б и б л и о г р а ф и я с о д е р ж и т в с е б е само-
с т о я т е л ь н ы е ю р и д и ч е с к и е и з д а н и я , м а т е р и а л ы , 
о п у б л и к о в а н н ы е в с б о р н и к а х за в р е м я с 1 я н в а р я до 
30 и ю н я 1975 г. 
М а т е р и а л от 1945 до 1965 гг. о п у б л и к о в а н : Bibli-
ography of the Hungarian legal literature. 1945—1965. 
[ Б и б л и о г р а ф и я в е н г е р с к о й л и т е р а т у р ы . 1945—1965.] 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1966. 315 p. 
Б и б л и о г р а ф и я м а т е р и а л а , п о я в и в ш е г о с я с 1 я н -
в а р я 1966 г., о п у б л и к у е т с я п о с л е д о в а т е л ь н о п о п о л у -
г о д и я м в ж у р н а л е «Acta Juridica» н а ч и н а я с № 3—4. 
т о м а 8. 1966. 
Р а з р а б о т а н н ы е ж у р н а л ы : AI . 1—5/1975; AJurid. 
3—4/1974 [1975.]; GazdJog tud . 3—4/1974 [1975.]; HLR. 
1—2/1974 [1975.] [год 1973 не о п у б л и к о в а н ] ; JK. 1—5/ 
1975; MTud. 1—6/1975; OVPr . 1—2/1974 [1975] [год 1973 
н е о п у б л и к о в а н ] ; R D H . 1—2/1974 [1975.] [год 1973 не 
о п у б л и к о в а н ] ; TSZ . 1—6/1975. 
С о к р а щ е н и я ж у р н а л о в и д р у г и е с о к р а щ е н и я см. в 
ж у р н а л е Acta Juridica в 1—2 н о м е р а х 1972 г. 
Р а з р а б о т а н н ы е с б о р н и к и и их с о к р а щ е н и я : 
Krim, tanulm. 12. = Kriminológiai és kriminalisztikai 
tanulmányok. 12. [köt.] Szerk. Gödöny József. [Studies on 
criminology and criminalistics. Vol. 12. Ed. G ö d ö n y József. 
С т а т ь и по к р и м и н а л и с т и к е . Том 12. Р е д . Г э д э н ь Йо-
ж е ф . ] [Közzéteszi az] Országos Kriminológiai és Krimina-
lisztikai Intézet. Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1975. 346 p. 
Rechtsgeschichtliche Studien. = Rechtsgeschichtliche ' 
Studien zum Zivilrecht. Hrsg. Kovács K á l m á n . [Studies on 
the history of civil law. Ed . Kovács Ká lmán . С т а т ь и по 
и с т о р и и г р а ж д а н с к о г о п р а в а . Ред . К о в а ч К а л м а н . ] 
Bp. E L T E soksz. 1974. [1975.] 178 p. 
/Rechtsgeschichtliche Abhandlungen. Publ ikat ionen des Lehr-
stuhls f ü r Ungarische Rechtsgeschichte an der Eö tvös Loránd 
Universität — Jogtör ténet i értekezések. Az E L T E Magyar 
Jogtörténeti Tanszékének kiadványai 6./ 
Pszichol. t anu lm. 14. = Pszichológiai tanulmányok. 
14. íköt.] I f júság és pszichológia. Szerk. L é n á r d Ferenc. 
[Studies on psychology. Vol . 14. Youth and psychology. Ed. 
Lénárd Ferenc. С т а т ь и по п с и х о л о г и и . Т о м 14. М о л о д е ж 
и п с и х о л о г и я . Р е д . Л е н а р д Ф е р е н ц . ] 
Bp. Akadémiai Kiadó, 1975. 629 p. 
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I. Theory of S ta te a n d L a w — Т е о р и я 
г о с у д а р с т в а и п р а в а 
Articles — Статьи 
SAJÓ András: A rac ioná l i s á l l a m s z e m l é l e t 
k ia lakulása és e l s ő kudarca . [The f o r m a t i o n 
o f the c o m m o n - s e n s e s tate -concept a n d its 
f i r s t failure. С ф о р м и р о в а н и е и п е р в ы й 
п р о в а л р а ц и о н а л ь н о й к о н ц е п ц и и о г о с у -
д а р с т в е . ] 
J K . 2 /1975. 1 0 3 — 1 0 8 . 
SZABÓ Imre: A z á l lam- é s j o g e l m é l e t 
h a r m i n c éve M a g y a r o r s z á g o n . [Thir ty years 
o f the theory of s t a t e a n d law in H u n g a r y . 
Т р и д ц а т ь л е т т е о р и и г о с у д а р т с в а и п р а -
в а в В е н г р и и . ] 
J K . 3—4/1975 . 1 2 9 — 1 3 4 . 
VARGA Csaba: A szocial is ta k o d i f i k á c i ó 
k i te l jesedése . [The a c c o m p l i s h m e n t o f s o c i a l -
i s t codi f icat ion . З а в е р ш е н и е с о ц и а л и с т и -
ч е с к о й к о д и ф и к а ц и и . ] 
J K . 1/1975. 11—20 . 
VARGA Csaba: A j o g m o d e r n i z á l á s é s kod i -
f i k á c i ó s útjai az a f r o á z s i a i r e n d s z e r e k b e n . 
[ M o d e r n i z a t i o n o f l a w a n d its w a y s o f c o d i -
f i c a t i o n in the A f r o - A s i a n systems. М о д е р -
н и з а ц и я п р а в а и п у т и е ё к о д и ф и к а ц и и 
в а ф р и к а н с к о - а з и а т с к и х с и с т е м а х . ] 
G a z d Jogtud. 3 — 4 / 1 9 7 4 . [1975.] 4 1 9 — 4 5 7 . 
Book reviews — Р е ц е н з и и 
ANTALFFY G y ö r g y — P A P P I g n á c — P o r o -
v i c s Béla: Lec tures o n the history o f po l i t i -
ca l a n d legal th inking . [ О ч е р к и п о и с т о р и и 
п о л и т и ч е с к о г о и ю р и д и ч е с к о г о м ы ш л е -
н и я . ] 
S z e g e d , Szegedi ny . 1973 . [1974.] 127 p . 
/ A c t a Universitat is Szegediens i s d e A t t i l a 
J ó z s e f nominatae . T o m u s 20. Fase. 6 . / 
B y Vas Tibor — Р е ц . В а ш Т и б о р . 
Á I . 3 /1975. 2 7 4 — 2 7 8 . 
II. State L a w . Const i tu t iona l L a w 
— Г о с у д а р с т в е н н о е п р а в о 
Books — К н и г и 
TÓTH Mati ld, В.: A magyar nők j o g a i n a k 
f e j l ő d é s e . 2. á tdolg . b ő v . kiad. Lezárva: 1974. 
m á j u s 8. [ D e v e l o p m e n t of H u n g a r i a n 
w o m e n ' s rights. 2 n d rev. and e n l a r g e d ed. 
C l o s e d : M a y 8, 1974 . Р а з в и т и е п р а в в е н -
г е р с к и х ж е н щ и н . 2 - о е д о п . и п е р е р а б . 
и з д . Д о : 8 м а я 1 9 7 4 г.] 
B p . Táncs ics K i a d ó , 1975 . 203 p. 
Articles — С т а т ь и 
ANTALFFY G y ö r g y : L e s n o u v e a u x traits 
d u d é v e l o p p e m e n t d e l 'Etat et du dro i t au 
p o i n t de vue de l ' a m e n d e m e n t de la C o n s t i -
tut ion d e la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e H o n g r o i s e . 
[ R e c e n t traits in the d e v e l o p m e n t o f s tate 
and l a w in the l ight of the a m e n d m e n t o f 
the C o n s t i t u t i o n of the H u n g a r i a n P e o p l e ' s 
R e p u b l i c . Н о в ы е х а р а к т е р н ы е ч е р т ы р а з -
в и т и я г о с у д а р с т в а и п р а в а н а о с н о в е 
и з м е н е н и я К о н с т и т у ц и и В е н г е р с к о й Н а -
р о д н о й Р е с п у б л и к и . ] 
R D H . 1 — 2 / 1 9 7 4 . [1975.] 5 — 2 8 . 
[ANTALFFY G y ö r g y ] А н т а л ф ф и 
Д е р д ь : Н о в ы е х а р а к т е р н ы е ч е р т ы р а з -
в и т и я г о с у д а р с т в а и п р а в а н а о с н о в е 
и з м е н е н и я К о н с т и т у ц и и В е н г е р с к о й Н а -
р о д н о й Р е с п у б л и к и . [ R e c e n t traits in the 
d e v e l o p m e n t of state a n d l a w in the l ight o f 
the a m e n d m e n t of the C o n s t i t u t i o n of the 
H u n g a r i a n P e o p l e ' s R e p u b l i c . ] 
O V P r . 1 — 2 / 1 9 7 4 . [1975.] 5 — 2 8 . 
ANTALFFY György: R e c e n t traits in the 
d e v e l o p m e n t of state a n d l a w in the l ight of 
the a m e n d m e n t of the C o n s t i t u t i o n of the 
H u n g a r i a n P e o p l e ' s R e p u b l i c . [ Н о в ы е х а -
р а к т е р н ы е ч е р т ы р а з в и т и я г о с у д а р с т в а 
и п р а в а н а о с н о в е и з м е н е н и я К о н с т и -
т у ц и и В е н г е р с к о й Н а р о д н о й Р е с п у б л и -
к и . ] 
H L R . 1 — 2 / 1 9 7 4 . [1975.] 5 — 2 6 . 
ÁDÁM A n t a l : V e r f a s s u n g s m ä s s i g k e i t u n d 
V e r f a s s u n g s s c h u t z in der U n g a r i s c h e n V o l k s -
republ ik . [Cons t i tu t iona l i sm a n d protec t ion o f 
the C o n s t i t u t i o n in the H u n g a r i a n P e o p l e ' s 
R e p u b l i c . К о н с т и т у ц и о н а л и з м и о х р а н а 
к о н с т и т у ц и и в В е н г е р с к о й Н а р о д н о й 
Р е с п у б л и к и . ] 
Pécs , P é c s i Szikra ny. 1975. 23 p. 
/S tudia iur id ica auctori tate Univers i tat i s P é c s 
pub l i ca ta 83 . / 
BESNYÓ Károly: A M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g 
á l l a m p o l g á r s á g i i n t é z m é n y e . [Inst i tut ion of 
na t iona l i ty in the H u n g a r i a n Peop le ' s R e -
publ ic . И н с т и т у т г р а ж д а н с т в а В е н г е р -
с к о й Н а р о д н о й Р е с п у б л и к и . ] 
ÁI. 2 / 1 9 7 5 . 9 7 — 1 0 4 . 
BIHARI Ottó: H e l y i és terület i szervek a 
m a g y a r á l l a m j o g b a n a f e l s z a b a d u l á s után. 
[Local a n d territorial o r g a n s in the H u n g a -
rian s tate l a w after the L ibera t ion . М е с т н ы е 
и т е р р и т о р и а л ь н ы е о р г а н ы в в е н г е р -
с к о м г о с у д а р с т в е н н о м п р а в е п о с л е о с в о -
б о ж д е н и я с т р а н ы . ] 
JK. 3 — 4 / 1 9 7 5 . 135—140. 
BIHARI 0 [ t t ó ] : P r o b l e m s o f se l f -govern-
ment in t h e counc i l s of H u n g a r y . Н е к о т о р ы е 
в о п р о с ы с а м о у п р а в л е н и я в с о в е т а х 
В Н Р . 1 
AJurid. 3 — 4 / 1 9 7 4 . [1975.] 3 2 1 — 3 3 5 . 
Dt . Z u s a m m e n f a s s u n g ; Р у с с к . с о д е р ж . 
C o n s o l i d a t e d text of the Const i tu t ion o f 
the H u n g a r i a n People ' s R e p u b l i c — a m e n d -
ment o f A c t X X of 1949 by A c t I of 1972. 
[ Е д и н ы й т е к с т К о н с т и т у ц и и В е н г е р -
с к о й Н а р о д н о й Р е с п у б л и к и — и з м е -
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н е н и е З а к о н а № X X о т 1 9 4 9 г о д а З а к о -
н о м № I о т 1972 г о д а . ] 
H L R . 1 — 2 / 1 9 7 4 . [1975.] 4 3 — 6 9 . 
Е д и н ы й т е к с т К о н с т и т у ш л В е н г е р -
с к о й Н а р о д н о й Р е с п у б л и к и — и з м е н е -
н и е З а к о н а № X X от 1949 г о д а З а к о н о м 
№ I о т 1972 г о д а . [ C o n s o l i d a t e d text of the 
Const i tu t ion o f the H u n g a r i a n People ' s 
Republ i c — a m e n d m e n t o f A c t X X of 1949 
by A c t I of 1972 . ] 
O V P r . 1 — 2 / 1 9 7 4 . [1975.] 4 5 — 7 1 . 
HEIM F e r e n c n é : A t a n á c s o k a nőkért. 
[Counc i l s f o r w o m e n . С о в е т ы з а ж е н -
щ и н ы . ] 
Á l . 3 /1975 . 1 9 8 — 2 0 8 . 
KOVÁCS István: A z I d e i g l e n e s N e m z e t g y ű -
lés ö s s z e h í v á s á n a k köz jog i a lapjairól . [On 
the publ ic l a w bases of the c o n v o c a t i o n of 
the Prov i s iona l N a t i o n a l A s s e m b l y . П у б -
л и ч н о - п р а в о в ы е о с н о в ы с о з ы в а В р е -
м е н н о г о Н а ц и о н а л ь н о г о с о б р а н и я . ] 
JK. 3 — 4 / 1 9 7 5 . 140—145 . 
TAKÁCS Imre: Les b a s e s théor iques de 
l ' a m e n d e m e n t de la C o n s t i t u t i o n . [Funda-
menta l pr inc ip les of the a m e n d m e n t to the 
Const i tut ion . П р и н ц и п а л ь н ы е о с н о в ы и з -
м е н е н и я К о н с т и т у ц и и . ] 
R D H . 1 — 2 / 1 9 7 4 . 2 9 — 4 3 . 
TAKÁCS Imre: F u n d a m e n t a l principles of 
the a m e n d m e n t to the C o n s t i t u t i o n . [ П р и н -
ц и п и а л ь н ы е о с н о в ы и з м е н е н и я К о н с т и -
т у ц и и . ] 
H L R . 1 — 2 / 1 9 7 4 . [1975.] 2 7 — 3 9 . 
[TAKÁCS I m r e ] Т А К А Ч И м р е : П р и н ц и -
п и а л ь н ы е о с н о в ы и з м е н е н и я К о н с т и т у -
ц и и . [ F u n d a m e n t a l pr inc ip les o f the a m e n d -
ment to the Const i tut ion ] 
O V P r . 1 — 2 / 1 9 7 4 . [1975.] 2 9 — 4 1 . 
T e x t e u n i f i é de la C o n s t i t u t i o n de la Répu-
bl ique P o p u l a i r e H o n g r o i s e — m o d i f i c a t i o n 
de la lo i N o . X X de l 'an 1 9 4 9 par la lo i 
N o . I de l 'an 1972. [ C o n s o l i d a t e d text of the 
Const i tu t ion o f the H u n g a r i a n Peop le ' s Re-
publ ic — a m e n d m e n t of A c t N o . X X of 1949 
by A c t N o . I o f 1972. Е д и н ы й т е к с т К о н -
с т и т у ц и и В е н г е р с к о й Н а р о д н о й Р е с п у -
б л и к и — и з м е н е н и е З а к о н а № X X о т 
1949 г о д а З а к о н о м № I о т 1972 года . ] 
R D H . 1 — 2 / 1 9 7 4 . [1975.] 4 7 — 7 3 . 
Book reviews — Р е ц е н з и и 
SZABÓ Imre: A kulturál is j o g o k . [Cultural 
rights. К у л ь т у р н ы е п р а в а . ] 
Bp. K ö z g a z d a s á g i és Jogi K i a d ó , 1973. 289 p. 
B y Szotáczki M i h á l y — Р е ц . С о т а ц к и М и -
х а й . 
M T u d . 2 / 1 9 7 5 . 117—121 . 
III. A d m i n i s t r a t i v e L a w — 
А д м и н и с т р а т и в н о е п р а в о 
Books — К н и г и 
A z é l e lmi szergazdaság i , a f a g a z d a s á g i é s a 
f ö l d ü g y i h a t á l y o s j o g s z a b á l y o k g y ű j t e m é n y e . 
Szerk. Vágó ö d ö n . 1. köt . Szervezet é s irá-
nyítás . 2. köt. A z é l e lmi szergazdaságra é s a 
f a g a z d a s á g r a v o n a t k o z ó szakágazat i j o g s z a -
b á l y o k . Lezárva: 1974. június 15. [ C o l l e c t i o n 
of l ega l statutes in f o r c e o n f o o d a n d w o o d 
e c o n o m y and the land . Ed. Vágó ö d ö n . V o l . 
1. Organ iza t ion a n d m a n a g e m e n t . V o l . 2. 
Spec ia l legal s tatutes o n f o o d a n d w o o d 
e c o n o m y . C losed : J u n e 15, 1974. С б о р н и к 
д е й с т в у ю щ и х з а к о н о д а т е л ь н ы х а к т о в 
н о р м п р о д о в о л ь с т в е н н о г о и л е с н о г о 
х о з я й с т в а и з е м е л ь н о г о д е л а . Р е д . В а г о 
Э д э н . Т о м 1. О р г а н и з а ц и я и у п р а в л е н и е . 
Т о м 2. С п е ц и а л ь н ы е з а к о н о д а т е л ь н ы е 
а к т ы п р о д о в о л ь с т в е н н о г о и л е с н о г о 
х о з я й с т в а . Д о : 15 и ю н я 1974 г.] 
Bp. M e z ő g a z d a s á g i K i a d ó , 1974. [1975.] 619 , 
635 p. 
A z oktatásügyi igazgatás kéz ikönyve . Szerk. 
biz . vez . Horváth M á r t o n . Lezárva: 1973. 
s z e p t e m b e r 30. M a n u a l of the admin i s t ra t ion 
o f educat ion . Ed . in chief Horváth M á r t o n . 
C l o s e d : S e p t e m b e r 30 , 1973. С п р а в о ч н и к 
п о у п р а в л е н и ю п р о с в е щ е н и е м . Г л а в . р е д . 
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f inancia l l a w , Vi segrád , 1973. Ed . Nagy 
Tibor . ] Bp. E L T E Soksz. 1975. 2 3 0 , 2 3 7 — 
485 p. / E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m 
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S u p r e m e Court dec i s ion . О б я з а т е л ь с т в о 
п о г а р а н т и и в с в е т е р у к о в о д я щ е г о 
р а з ь я с н е н и я В е р х о в н о г о с у д а . ] 
J K . 1 /1975. 4 5 — 5 3 . 
BENEDEK Káro ly : A jogrendszer s tab i l i tása 
é s a polgári jog. [ T h e stabil ity of the l ega l 
s y s t e m and civil l a w . С т а б и л ь н о с т ь п р а в о -
в о й с и с т е м ы и г р а ж д а н с к о е п р а в о . ] 
JK. 5 /1975. 2 2 9 — 2 3 7 . 
GYÖRGY Ernő: A jogsér tő piaci m a g a t a r -
tás , a t isztességtelen h a s z o n gazdasági s z a n k -
c ió i . [ E c o n o m i c s a n c t i o n s of the i n j u r i o u s 
m a r k e t behavior a n d of unfair p r o f i t . 
П р а в о н а р у щ а ю щ е е п о в е д е н и е н а р ы н к е , 
х о з я й с т в е н н ы е с а н к ц и и н е ч и с т о й п р и -
б ы л и . 1 
JK. 2 /1975. 6 5 — 7 3 . 
HAJNAL János — VISKY Károly: K a p a c i -
tá s l ekö té s — kapac i tás fog la lás . [ C a p a c i t y -
e n g a g e m e n t , capaci ty-reservat ion. З а н я т и е 
и а н г а ж и р о в а н и е п р о и з в о д с т в е н н ы х 
м о ш н о с т е й . 1 
JK. 5 /1975. 2 3 7 — 2 4 6 . 
[ L O N T A I E n d r e ] Л О Н Т А И , Э . : Н е к о -
т о р ы е в о п р о с ы л и ц е н з и о н н ы х д о г о в о -
ров . [ P r o b l e m s concerning l i cence-contracts . ] 
AJurid. 3 — 4 / 1 9 7 4 . [1975.] 3 8 1 — 4 0 9 . 
— Rés. f ranç . : Р у с с к . с о д е р ж . 
LONTAI E[ndre]: Les p r o b l è m e s actuels 
de la pro tec t ion de la propr ié té industriel le . 
( C o n f é r e n c e internationale , B u d a p e s t , 2 4 — 2 8 
septembre 1973.) [Topical p r o b l e m s of the 
protec t ion o f industrial proper ty . Internatio-
nal c o n f e r e n c e , Budapest , 2 4 — 2 8 Sept. 1973. 
А к т у а л ь н ы е в о п р о с ы о х р а н ы п р о м ы ш -
л е н н о й с о б с т в е н н о с т и . М е ж д у н а р о д -
н а я к о н ф е р е н ц и я , Б у д а п е ш т , 2 4 — 2 8 
с е н т я б р я 1973 г.] 
AJurid. 3 — 4 / 1 9 7 4 . [1975.] 4 4 9 — 4 5 3 . 
MARTONYI János, ifj.: A f u v a r o z ó i f e le lős -
ség k o m b i n á l t árufuvarozásná l . [Carrier's 
l iabil ity in c o m b i n e d carr iage of goods . 
О т в е т с т в е н н о с т ь п е р е в о з ч и к а в с л у ч а е 
к о м б и н и р о в а н н о й п е р е в о з к и г р у з а . ] 
JK. 2 /1975 . 9 5 — 1 0 2 . 
SÁRKÖZY T[amás]: A l t e r n a t i v e s of the 
social ist n o t i o n of ownersh ip . [ А л ь т е р н а -
т и в ы с о ц и а л и с т и ч е с к о г о п о н я т и я п р а в а 
с о б с т в е н н о с т и . ] 
AJurid. 3 — 4 / 1 9 7 4 . [1975.] 4 1 1 — 4 4 2 . 
— Dt . Z u s a m m e n f a s s u n g ; Р у с с к . с о д е р ж . 
Book reviews — Р е ц е н з и и 
HARMATHY Atti la: F e l e l ő s s é g a közremű-
ködőért . [Liabi l i ty for c o - o p e r a t i n g agents. 
О т в е т с т в е н н о с т ь д о л ж н и к а з а с у б - п о -
с т а в щ и к а . ] 
Bp. K ö z g a z d a s á g i és Jogi K i a d ó , 1974. 331 p. 
By Nizsalovszky Endre — Р е ц . Н и ж а л о в с к и 
Э н д р е . 
JK. 5 /1975 . 2 8 8 — 2 9 2 . 
NIZSALOVSZKY Endre: A l ega l approach to 
organ transplantat ion and s o m e other extra-
ordinary m e d i c a l actions. Trans i , f r o m H u n -
garian b y E. B ö s z ö r m é n y i - N a g y a n d J. Il lés. 
[ Ю р и д и ч е с к о е п р и б л и ж е н и е к т р а н с -
п л я н т а ц и и о р г а н о в и д р у г и м н е о б ы к н о -
в е н н ы м в р а ч е б н ы м д е я т е л ь н о с т я м . П е р . 
с в е н г е р с к о г о . ] 
Bp. A k a d é m i a i Kiadó, 1974. [1975.] 211 p. 
— Bibl iogr . pass im. 
VI . L a b o u r Law — Т р у д о в о е п р а в о 
Books — К н и г и 
G Á S P Á R I s t v á n — M O L N Á R D á n i e l : A 
szakszervezet i jogok gyakor lása . [Exercis ing 
of the rights of trade-unions . П о л ь з о -
в а н и е п р о ф с о ю з н ы м и п р а в а м и . ] 
Bp. T á n c s i c s Kiadó , 1975. 188 p. 
/ M u n k a ü g y i kiskönyvtár. / 
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LŐRINCZ E r n ő : A m u n k a v i s z o n y o k sza-
b á l y o z á s a M a g y a r o r s z á g o n a kapi ta l izmus 
kezdete i tő l a z első v i l á g h á b o r ú végéig. 
1840—1918 . [Regulat ion o f l a b o u r relat ions 
in H u n g a r y f r o m the b e g i n n i n g o f capital ism 
to the e n d o f World W a r I . 1840—1918 . 
Р е г у л и р о в а н и е т р у д о в ы х о т н о ш е н и й в 
В е н г р и и с н а ч а л а к а п и т а л и з м а д о к о н ц а 
1 - о й м и р о в о й в о й н ы . 1 8 4 0 — 1 9 1 8 . ] 
Bp. A k a d é m i a i Kiadó, 1974. [1975. ] 254 p. 
— Bibl iogr . pass im. 
Articles — С т а т ь и 
ABONYI G é z a — TRÓCSÁNYI L á s z l ó : A v á l -
lalat struktúrájában b e k ö v e t k e z e t t vá l tozások 
hatása a d o l g o z ó k m u n k a j o g i é s társadalom-
biztosítási helyzetére . [ I n f l u e n c e of changes 
in the s tructure of enterprise at the workers' 
s i tuat ion u n d e r labour l a w a n d social insur-
ance . В о з д е й с т в и е и з м е н е н и й с т р у к т у р ы 
п р е д п р и я т и я н а т р у д о в о - п р а в о в о е и 
с о ц и а л ь н о - с т р а х о в о е п о л о ж е н и е т р у д я -
щ и х с я . ] 
G a z d J o g t u d . 3—4/1974 . [1975 . ] 407—418 . 
GULÁCSI Lajos: A vá l la la t i szervezetnek, 
mint rendszernek és jogi s z e m é l y n e k munka-
jogi képvise le te . [Labour l a w representat ion 
o f the enterprise organ iza t ion as a sys tem 
and as a legal entity. П р е д с т а в и т е л ь с т в о 
п р е д п р и я т и я к а к с и с т е м ы и ю р и д и -
ч е с к о й л и ч н о с т и п о т р у д о в о м у п р а в у . ] 
JK. 2 /1975 . 108—110. 
PRIESZOL Olga: A K ö z a l k a l m a z o t t a k Szak-
szerveze tének három évt izede . [Three decades 
of the T r a d e U n i o n of the Civ i l Servants. 
Т р и д ц а т и л е т и е П р о ф с о ю з а г о с у д а р -
с т в е н н ы х с л у ж а щ и х . ] 
AI . 4 /1975 . 318—329 . 
WELTNER Andor: A m a g y a r m u n k a j o g 
f e j l ő d é s e a fe l szabadulás t köve tően . [ T h e 
d e v e l o p m e n t of the H u n g a r i a n labour l a w 
after the Liberat ion. Р а з в и т и е в е н г е р с к о г о 
т р у д о в е г о п р а в а п о с л е о с в о б о ж д е н и я 
с т р а н ы . 1 
JK. 3 — 4 / 1 9 7 5 . 153—162. 
WELTNER Andor: A z ü z e m i demokrác ia 
kapcso la ta a társadalmi t u l a j d o n n a l , a vá l la -
lat szerveze téve l , a ko l l ekt ív j o g v i s z o n y o k k a l 
és a szakszervezetek b e l s ő v i s zonya iva l . [ C o n -
nec t ions o f workshop d e m o c r a c y with the 
social property , the o r g a n i z a t i o n of enter-
prise, t h e co l lec t ive legal r e la t ions and w i t h 
the internal relations o f trade un ions . 
С в я з ь з а в о д с к о й д е м о к р а т и и с о б -
щ е с т в е н н о й с о б с т в е н н о с т ь ю , о р г а н и з а -
ц и е й п р е д п р и я т и я , к о л л е к т и в н ы м и п р а -
в о о т н о ш е н и я м и и в н у т р е н н и м и о т н о -
ш е н и я м и п р о ф с о ю з о в . ] 
G a z d J o g t u d . 3—4/1974 . [1975 . ] 367—406. 
VII . F a m i l y L a w — С е м е й н о е п р а в о 
Articles — С т а т ь и 
NIZSALOVSZKY E[ndre]: G e s e t z g e b u n g s -
mit te l der F a m i l i e n p o l i t i k . [Legis lat ive m e a n s 
o f fami ly p o l i c y . С р е д с т в а п р а в о т в о р -
ч е с т в а в о б л а с т и с е м е й н о й п о л и т и к и . ] 
AJurid. 3—4/1914. [1975.] 2 9 5 — 3 2 0 . 
— Rés. franç.; Р у с с к . с о д е р ж . 
PAP Tibor: Á m a g y a r családi j o g fej lő-
dése , különös t ek inte t te l a csa ládjogi törvény 
1974. évi m ó d o s í t á s á r a . [ D e v e l o p m e n t of 
Hungarian f a m i l y l a w with special regard to 
the modi f i ca t ion o f the Fami ly A c t in 1974. 
Р а з в и т и е в е н г е р с к о г о с е м е й н о г о п р а в а , 
п р и о с о б о м у ч е т е и з м е н е н и я с е м е й н о г о 
з а к о н а в 1974 г . ] 
JK. 3—4/1975. 1 7 0 — 1 7 8 . 
VIII. Land L a w . L a w of C o - o p e r a t i v e 
Farms — З е м е л ь н о е п р а в о . С е л ь с к о -
х о з я й с т в е н н о е п р а в о 
Articles — С т а т ь и 
FÖLDES I v á n : A z 1945. év i f ö ldosz tás , 
fö ldbir tokpol i t ikánk. [Land dis tr ibut ion of 
1945 and H u n g a r i a n pol icy c o n c e r n i n g land 
property. Р а з д а ч а з е м л и в 1945 г., в е н г е р -
с к а я п о л и т и к а с з е м л е в л а д е н и я м и . ] 
A I . 5/1975. 4 4 9 — 4 5 8 . 
RÉCZEI R ó b e r t : TSz- törvény a gyakor lat -
ban. [The A c t o n co-operat ive f a r m s in prac-
tice. З а к о н о с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м к о -
о п е р а т и в е в п р а к т и к е . ] 
JK. 2/1975. 8 7 — 9 5 . 
SERES Imre: Fö ld tu la jdon i é s f ö l d h a s z n á -
lati v i szonyaink 3 0 éves szoc ia l i s ta fe j lődé-
séről . [Thirty y e a r s o f socialist d e v e l o p m e n t 
of the H u n g a r i a n land-property a n d land-
tenure relations. О т р и д ц а т и л е т н е м с о ц и а -
л и с т и ч е с к о м р а з в и т и и в е н г е р с к и х о т н о -
ш е н и й з е м е л ь н о й с о б с т в е н н о с т и и з е м -
л е п о л ь з о в а н и я . ] 
JK. 3—4/1975 . 1 6 3 — 1 6 9 . 
Book reviews — Р е ц е н з и и 
А К С Е Н Е Н О К , Г. А . — К И К О Т Ь , В . А . 
— Ф О М И Н А , JI. П . : К р и т и к а с о в р е м е н -
н ы х б у р ж у а з н ы х а г р а р н о п р а в о в ы х т е о -
р и й . [Critics o f contemporary bourgeo i s 
land law t h e o r i e s . ] 
М о с к в а , И з д а т . « Н а у к а » , 1972. 
By Süveges M á r t a — Р е ц . Ш ю в е г е ш М а р -
та . 
JK. 5/1974. 2 9 6 — 2 9 8 . 
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IX . Criminal L a w . Criminal S c i e n c e s — 
У г о л о в н о е п р а в о . В с п о м о г а т е л ь н ы е 
н а у к и у г о л о в н о г о п р а в а 
Books — К н и г и 
Büntetőjogi d ö n t v é n y t á r . B íróság i határo-
za tok . 1970. j a n u á r — 1973. d e c e m b e r , ö s z -
szeá l l . Egeli L á s z l ó — Halász S á n d o r — 
Rácz G y ö r g y — Sömjén G y ö r g y . Szerk. 
Mátyás Miklós . [Cr imina l law c a s e b o o k . 
Judic ia l dec is ions . January 1970 — D e c e m b e r 
1973. Compi l . Egeli L á s z l ó — Halász S á n d o r 
— Rácz G y ö r g y — Sömjén G y ö r g y . Ed. 
Mátyás Miklós . С б о р н и к у г о л о в н о п р а в о -
в ы х р е ш е н и й . П о с т а н о в л е н и я с у д о в . 
Я н в а р ь 1970 г. — д е к а б р ь 1973 г. С о с т . 
Э г е л и Л а с л о — Х а л а с Ш а н д о р — Ш э м е н 
Д е р д ь . Р е д . М а т я ш М и к л о ш . ] 
B p . K ö z g a z d a s á g i é s Jogi K i a d ó , 1975. 
1 1 8 9 p. 
Kriminológ ia i é s kriminal iszt ikai tanul -
m á n y o k . 12. köt . Szerk. Gödöny Józse f . 
[Studies o n c r i m i n o l o g y and cr imina l i s t i c s . 
V o l . 12. Ed. Gödöny József. С т а т ь и п о 
к р и м и н о л о г и и и к р и м и н а л и с т и к е . Т о м 
12. Р е д . Г э д э н ь Й о ж е ф . ] 
Bp . Közgazdaság i é s Jogi Kiadó, 1975 . 3 4 6 p. 
— Р у с с к . с о д е р ж . ; Eng. s u m m a r y ; Dt . 
Z u s a m m e n f a s s u n g ; Rés . franç. 
Articles — С т а т ь и 
DÁVID G á b o r : Számítás technika é s krimi-
nálstatiszt ika. [ D a t a process ing a n d c r i m i n a l 
statist ics. И с ч и с л и т е л ь н а я т е х н и к а и у г о -
л о в н а я с т а т и с т и к а . ] 
J K . 1/1975. 3 2 — 3 5 . 
ERDŐSY E m i l : Büntetési r e n d s z e r ü n k 
t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k n é h á n y fe ladata . [ S o m e 
t a s k s of i m p r o v e m e n t o f the H u n g a r i a n pena l 
s y s t e m . Н е к о т о р ы е з а д а ч и д а л ь н е й ш е г о 
р а з в и т и я в е н г е р с к о й с и с т е м ы н а к а з а -
н и й . ] 
J K . 5 /1975. 2 5 6 — 2 6 2 . 
FARKAS Lajos: A prekriminális c s a v a r g á s 
tárgykörében v é g z e t t u jabb v i z s g á l a t o k f ő b b 
e r e d m é n y e i . [Pr inc ipa l results o f recent 
e x a m i n a t i o n s c o n c e r n i n g precriminal v a g r a n -
c y . О в а ж н е й ш и х р е з у л ь т а т а х н о в е й ш и х 
и с с л е д о в а н и й в к р у г у п р е к р и м и н а л ь -
н о г о б р о д я ж н и ч е с т в а . ] 
= Pszichol . t a n u l m . 14. 555—559. 
FONYÓ Anta l : Büntetés i r e n d s z e r ü n k 
f e j l ő d é s e a f e l s z a b a d u l á s után. [ D e v e l o p m e n t 
o f the Hungar ian p u n i s h m e n t s y s t e m af ter 
t h e Liberation. Р а з в и т и е в е н г е р с к о й с и -
с т е м ы н а к а з а н и й п о с л е о с в о б о ж д е н и я 
с т р а н ы . ] 
J K . 3—4/1975 . 1 9 2 — 1 9 8 . 
GYÖRGYI Kálmán: X I . N e m z e t k ö z i B ü n t e -
tőjogi Kongresszus , B u d a p e s t , 1974. s zeptem-
ber. [ l l t h International C o n g r e s s on Cr imina l 
L a w , B u d a p e s t 9 — 1 5 S e p t e m b e r , 1974. X I -
ы й м е ж д у н а р о д н ы й к о н г р е с с п о у г о л о в -
н о м у п р а в у . С е н т я б р ь 1 9 7 4 г. в г. Б у д а -
п е ш т . 1 
JK. 1 / 1 9 7 5 . 53—60. 
HORVÁTH Tibor: A m a g y a r bünte tő jog 
k ü l ö n ö s részbeli s z a b á l y a i kialakulásának 
f ő b b v o n á s a i 30 év j o g f e j l ő d é s é b e n . [ M a i n 
features in the f o r m a t i o n o f the norms o f 
the spec ia l part of H u n g a r i a n criminal l a w 
in thirty years of l a w - d e v e l o p m e n t . О с н о в -
н ы е ч е р т ы с ф о р м и р о в а н и я н о р м о с о б е н -
н о й ч а с т и в е н г е р с к о г о у г о л о в н о г о п р а в а 
в с в е т е т р и д ц а т и л е т н е г о р а з в и т и я п р а -
ва . ] 
JK. 3 — 4 / 1 9 7 5 . 198—207 . 
IRK F e r e n c : M a g á n g é p j á r m ű v e z e t ő k ba le -
seteiről . [ O n the acc ident s c a u s e d by drivers 
of pr ivate cars. О н е с ч а с т н ы х с л у ч а я х 
в о д и т е л е й ч а с т н ы х м а ш и н . ] 
= K r i m , tanulm. 12. 1 3 5 — 1 7 0 . — Р у с с к . 
с о д е р ж . ; E n g . s u m m a r y ; D t . Z u s a m m e n f a s -
sung; Rés . franç. 
KOLOS T a m á s : U j a b b v izsgá lat i adatok a 
g y e r m e k - é s f iatalkori ö n g y i l k o s s á g , d a d o g á s 
és b ű n ö z é s et iológiai , v a l a m i n t patomechani -
kai ö s s z e f ü g g é s e i n e k tárgykörébő l . [Recent 
data o n the aet io logy, p a t o m e c h a n i s m a n d 
the c o n n e c t i o n be tween s u i c i d e , stuttering a n d 
d e l i n q u e n c y in c h i l d h o o d a n d adolescence . 
Н о в е й ш и е и с с л е д о в а н и я в о б л а с т и 
э т и о л о г и ч е с к о й и п а т о м е х а н и ч е с к о й 
с в я з и м е ж д у с а м о у б и й с т в о м , з а и к а н и е м 
и п р е с т у п н о с т ь ю у д е т е й и н е с о в е р ш е н -
н о л е т н и х . ] 
= P s z i c h o l . tanulm. 14. 5 7 5 — 5 8 0 . 
KRISTON László—KRISTON Lász lóné: F o t o -
technikai módszerek a l k a l m a z á s a a krimina-
l i sz t ikában. [Appl icat ion o f phototechnica l 
m e t h o d s in criminalist ics . П р и м е н е н и е ф о -
т о т е х н и ч е с к и х м е т о д о в в к р и м и н а л и -
с т и к е . ] 
= K r i m , tanulm. 12. 2 9 9 — 3 2 7 . — Р у с с к . 
с о д е р ж . ; E n g . summary; D t . Z u s a m m e n f a s -
sung; Rés . franç .
 / 
LUKÁCSNÉ MEZEI É v a : T e r á p i k u s h a t á s ú 
psz icho lóg ia i beavatkozás l e h e t ő s é g e az e l ső -
b ü n t é n y e s f iata lokkal s z e m b e n i büntető e l -
járásban. [Possibi l i ty of c o r r e c t i v e psychologi -
cal in tervent ion in c r i m i n a l procedures 
against f irs t o f f e n d e r y o u t h . О в о з м о ж н о с т и 
п с и х о л о г и ч е с к о г о в м е ш а т е л ь с т в а с л е -
ч е б н о й ц е л ь ю в у г о л о в н о м с у д о п р о и з -
в о д с т в е н а д н е с о в е р ш е н н о л е т н и м и , с о -
в е р ш и в ш и м и п е р в о е п р е с т у п л е н и е . ] 
= P s z i c h o l . tanulm. 14. 5 6 1 — 5 6 7 . 
MAJLÁTH György: G y e r m e k e k és f iatal -
korúak sére lmére e l k ö v e t e t t szexuál is bűn-
c s e l e k m é n y e k néhány sa já tossága . [ S o m e 
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f ea tures of s exua l o f f e n c e s aga ins t children 
and ado le scent s . О н е к о т о р ы х о с о б е н н о с т -
я х с е к с у а л ь н ы х п р е с т у п л е н и й , с о в е р -
ш е н н ы х в у щ е р б д е т е й и н е с о в е р ш е н -
н о л е т н и х . ] 
= Psz ichol . t a n ú i m . 14. 5 6 9 — 5 7 4 . 
MAYER Béla : A frusztráció é s t ú l k o m p e n -
zá lás szerepe a közösségben é l ő a d o l e s z c e n s 
szu ic id ium, i l l e tve b ű n e l k ö v e t ő k n é l . [The role 
of frustrat ion a n d o v e r c o m p e n s a t i o n in ado-
lescents su ic ida i s and cr imina l s l iving in 
c o m m u n i t i e s . Р о л ь ф р у с т р а ц и и и г и п е р -
к о м п е н з а ц и и в с о в е р ш е н и и с а м о у б и й -
с т в а и п р е с т у п л е н и й у л и ц , ж и в у щ и х в 
к о л л е к т и в а х . ] 
= Psz icho l . t anú im. 14. 5 8 1 — 5 8 6 . 
PATERA Antal—TAVASSY T i b o r : A visszae-
sések intenz i tásának kr imino lóg ia i v izsgálata. 
[ C r i m i n o l o g i c a l invest igat ion o f t h e intensity 
of rec id iv ism. К р и м и н о л о г и ч е с к о е и с с л е -
д о в а н и е и н т е н с и в н о с т и р е ц и д и в а . ] 
= Kr im, t a n ú i m . 12. 7 5 — 1 3 3 . — Р у с с к . 
с о д е р ж . ; E n g . s u m m a r y ; Dt . Z u s a m m e n f a s -
sung; Rés . franç . 
RASXÓ Gabr ie l la : Polgári k r i m i n o l ó g u s o k 
nézete i a női bűnözésrő l . [ B o u r g e o i s cr imino-
logists ' v i e w s o n w o m e n ' s de l inquency . 
В з г л я д ы б у р ж у а з н ы х к р и м и н о л о г о в п о 
п р е с т у п н о с т и ж е н щ и н . ] 
= Krim, t anú im. 12. 5 — 7 4 . — Р у с с к . 
с о д е р ж . ; E n g . summary; Dt . Z u s a m m e n f a s -
sung; Rés. franç . 
VisKi L á s z l ó : A köz lekedés i balesete lhár í -
tás s zerveze te és jogi e szköze i A n g l i á b a n . 
[Organiza t ion and legal m e a n s o f the preven-
t ion o f t ra f f i c acc idents in E n g l a n d . О р г а -
н и з а ц и я и п р а в о в ы е с р е д с т в а п р е д у п р е -
ж д е н и я т р а н с п о р т н ы х н е с ч а с т н ы х с л у -
ч а е в в А н г л и и . ] 
= Kr im, t anú im. 12. 1 7 1 — 2 0 1 . — Р у с с к . 
с о д е р ж . ; E n g . s u m m a r y ; Dt . Z u s a m m e n f a s -
sung; Rés. franç . 
X . Judic ia l Organ iza t ion — 
С у д о у с т р о й с т в о 
A rticles — С т а т ь и 
HALÁSZ K á l m á n : A polgár i ü g y e k statisz-
t ikájának fe j lődés i távlatai a s z á m í t ó g é p r e 
f i g y e l e m m e l . [The prospects o f da ta process -
ing in civil l a w cases with spec ia l regard to 
computers . П е р с п е к т и в ы р а з в и т и я с т а т и -
с т и к и г р а ж д а н с к и х д е л с у ч е т о м в ы ч и -
с л и т е л ь н ы х м а ш и н . ] 
J К. 1 /1975. 3 5 — 4 4 . 
MOLNÁR G y u l a : А II. O r s z á g o s Igazságü-
gyi Szakértő i Értekezlet t a n á c s k o z á s a . Buda-
pest, 1974. ok tóber 11—12. [ 2 n d Nat iona l 
C o n f e r e n c e of Forens ic E x p e r t s . Budapest , 
1 1 — 1 2 O c t o b e r 1974. Р а б о т а 1 1 - о г о О б щ е -
г о с у д а р с т в е н н о г о с о в е щ а н и я с у д е б н ы х 
э к с п е р т о в . Б у д а п е ш т , 11-12 о к т я б р я 
1 9 7 4 г.] 
JK. 2/1975. 1 1 0 — 1 1 3 . 
RÁcz György: B írák V i l á g k o n g r e s s z u s a 
F irenzében . 1974. o k t o b e r . [World c o n f e r e n c e 
o f judges in F l o r e n c e . O c t o b e r , 1974. 
В с е м и р ы й к о н г р е с с с у д е й в г. Ф л о р е н -
ц и и . О к т я б р ь 1 9 7 4 г.] 
J К . 5 /1975. 2 8 2 — 2 8 5 . 
X I . Civil P r o c e d u r e — Г р а ж д а н с к и й 
п р о ц е с с 
Books — К н и г и 
Polgári e l járás jog i füzetek. 7. [kö t . ] Szerk. 
Névai László. A z ü g y é s z a polgári e l járásban. 
[Studies on civil p r o c e d u r e . Ed. Névai Lász ló . 
V o l . 7. The p r o c u r a t o r s ' role in t h e civil 
p r o c e s s after the H u n g a r i a n r e f o r m of the 
just ice . Т е т р а д и п о г р а ж д а н с к о м у п р о -
ц е с с у а л ь н о м у п р а в у . Р е д . Н е в а и Л а с л о . 
Т о м 7. П р о к у р о р в г р а ж д а н с к о м п р о -
ц е с с е п о с л е р е ф о р м ы в е н г е р с к о г о п р а в о -
с у д и я . ] 
Bp . ELTE Soksz. 1 9 7 4 . [1975.] 100 p. 
Articles — С т а т ь и 
NÉVAI Lász ló: A polgári perbe l i kitaní-
tási kötelesség e l m é l e t i alapjai é s bírósági 
gyakorlata . [ T h e o r e t i c a l f oundat ion a n d court 
prac t i ce of the b r i e f i n g duty in c iv i l process . 
Т е о р е т и ч е с к и е о с н о в ы и с у д е б н а я п р а к -
т и к а о б я з а т е л ь с т в а с у д а р а з ъ я с н и т ь 
с т о р о н а м и х п р а в а в г р а ж д а н с к о м п р о -
ц е с с е . ] 
J К . 3—4/1975. 1 7 9 — 1 9 1 . 
VIDA István: A bírósági v é g r e h a j t á s а 
M a g y a r Tanácsköz társaságban . [ l u d i c i a l dis-
traint in the H u n g a r i a n Republ ic o f Counc i l s . 
С у д е б н о е и с п о л н е н и е в В е н г е р с к о й С о -
в е т с к о й Р е с п у б л и к е . ] 
JK. 2/1975. 8 1 — 8 7 . 
Book reviews — Р е ц е н з и и 
Polgári e l járás jog i füzetek. 5 — 6 . [köt.] 
Szerk. Névai L á s z l ó . [Studies on c iv i l proce-
dure. Vo l s 5—6. E d . Névai Lász ló . Т е т р а д и 
п о г р а ж д а н с к о м у п р о ц е с с у а л ь н о м у п р а -
в у . Т о м 5—6. Р е д . Н е в а и Л а с л о . ] 
B p . ELTE s o k s z . 1 9 7 4 . 1 9 0 , 165 p. 
B y Újlaki L á s z l ó — Р е ц . У й л а к и Л а с л о . 
A I . 1/1975. 9 3 — 9 6 . 
V o l . 6. by Hartai L á s z l ó — Т о м 6. р е ц . 
Х а р т а и Л а с л о . 
I K . 2/1975. 1 2 1 — 1 2 6 . 
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X I I . Criminal P r o c e d u r e — У г о л о в н ы й 
п р о ц е с с 
Books — К н и г и 
A büntető e l járás , ö s szeá l l , é s jegyz. 
László J e n ő — M o l d o v á n y i György . [ T h e crim-
i n a l procedure. C o m p i l . and c o m m e n t s by 
László J e n ő — M o l d o v á n y i György . У г о л о в -
н ы й п р о ц е с с . С о с т . и з а м е т к и Л а с л о 
Е н э — М о л ь д о в а н и Д е р д ь . ] 
B p . Közgazdaság i é s Jogi Kiadó, 1 9 7 5 . 7 1 4 p. 
[ / K i s jogszabá lygyűj temények . / ] 
Articles — С т а т ь и 
KIRÁLY Tibor: A m a g y a r . b ü n t e t ő eljárás-
j o g 30 éve. [Thir ty years of the H u n g a r i a n 
l a w of criminal p r o c e d u r e . Т р и д ц а т ь л е т 
в е н г е р с к о г о у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о г о 
п р а в а . ] 
J K . 3—4/1975. 2 0 7 — 2 1 3 . 
PUSZTAI L á s z l ó : S z e m l e b i z o n y í t á s közép-
k o r i perjogunkban. [Survey as a p r o o f in 
H u n g a r i a n m e d i e v a l law of p r o c e d u r e . 
О с м о т р м е с т н о с т и в к а ч е с т в е д о к а з а -
т е л ь с т в а в в е н г е р с к о м с р е д н е в е к о в о м 
п р о ц е с с у а л ь н о м п р а в е . ] 
J K . 5/1975. 2 7 1 — 2 7 9 . 
PUSZTAI L á s z l ó : A helyszíni s z e m l e végre-
haj tásának takt ikájáról . [On the t a c t i c s of 
e x e c u t i n g a visit t o t h e scene. О т а к т и к е 
в ы п о л н е н и я о с м о т р а м е с т а п р о и с ш е с т -
в и я . ] 
= Krim, tanúim. 12. 239—298. — Р у с с к . 
с о д е р ж . ; Eng. s u m m a r y ; Dt. Z u s a m m e n f a s -
s u n g ; Rés. franç. 
RÓNAI Robert: A gyanúsított k i h a l l g a t á -
s á n a k garanciál is szabályai . [ S a f e g u a r d s in 
t h e examinat ion o f t h e suspect. Г а р а н т и й -
н ы е н о р м ы д о п р о с а п о д о з р е в а е м о г о . ] 
J K . 5/1975. 2 6 3 — 2 7 0 . 
RÓZSA János: A sértett (tanú) é s a terhelt 
k iha l lgatása az e r ő s z a k o s nemi k ö z ö s ü l é s 
b ü n t e t t e miatt i n d u l t bünte tőe l járásokban . 
[ E x a m i n a t i o n o f t h e injured party (w i tnes s ) 
a n d of the d e f e n d a n t in criminal p r o c e d u r e s 
f o r rape. Д о п р о с п о т е р п е в ш е г о ( с в и д е -
т е л я ) и о б в и н я е м о г о в у г о л о в н ы х д е л а х 
п о и з н а с и л о в а н и ю . ] 
= Krim, t anú im. 12. 203—237. — Р у с с к . 
с о д е р ж . ; Eng. s u m m a r y ; Dt. Z u s a m m e n f a s -
s u n g ; Rés. franç. 
Book reviews — Р е ц е н з и и 
SZABÓ [ L á s z l ó ] n é NAGY Teréz: A szoc ia -
l i s t a büntető igazságszo lgá l ta tás e g y s é g e s í t é s e 
é s d i f ferenciá lása . [ U n i f i c a t i o n and d i f f e r e n t i -
a t i o n of social ist c r i m i n a l jur id ic t ion . У н и -
ф и к а ц и я и д и ф ф е р е н ц и а ц и я с о ц и а л и -
с т и ч е с к о г о у г о л о в н о г о п р а в о с у д и я . ] 
Bp. K ö z g a z d a s á g i és J o g i Kiadó , 1974. 3 9 3 p. 
By Gödöny József — Р е ц . Г э д э н ь Й о ж е ф . 
JK. 5 / 1 9 7 5 . 292—295 . 
X I I I . Internat ional L a w — М е ж д у н а р о д н о е 
п р а в о 
Books — К н и г и 
P R A N D L E R Á r p á d : A z E N S Z B i z t o n s á g i 
T a n á c s a . [The U N S e c u r i t y Council . С о в е т 
б е з о п а с н о с т и О О Н . ] 
Bp. K ö z g a z d a s á g i és J o g i K i a d ó , 1974. 5 0 0 p. 
By Herczegh G é z a — Р е ц . Х е р ц е г Г э з а . 
JK. 2 / 1 9 7 5 . 115—116. 
Articles — С т а т ь и 
HARASZTI G y ö r g y : A z érvényte lenség 
f o g a l m á n a k vál tozása a nemzetköz i s z e r z ő -
dések j o g á b a n . [ C h a n g e o f the no t ion o f 
v o i d n e s s in the law o f treaties . И з м е н е н и е 
п о н я т и я н е д е й с т в и т е л ь н о с т и в м е ж д у -
н а р о д н о м д о г о в о р н о м п р а в е . ] 
JK. 3 — 4 / 1 9 7 5 . 2 1 4 — 2 2 4 . 
X I V . Private I n t e r n a t i o n a l Law — 
М е ж д у н а р о д н о е п р а в о 
Books — К н и г и 
MÁDL Ferenc: A z E u r ó p a i G a z d a s á g i 
K ö z ö s s é g joga a v á l l a l a t o k , beruházások, a 
t ő k e p i a c , a gazdasági v e r s e n y és az á l l a m 
g a z d a s á g i szerepének i n t e g r á c i ó s s z a b á l y o z á -
sában. [ T h e law of t h e E E C with spec ia l 
regard t o the enterpr ises , investments, t h e 
capi ta l market , the e c o n o m i c compet i t ion a n d 
the i n t e g r a t e d r e g u l a t i o n o f the e c o n o m i c 
role o f t h e state. П р а в о Е в р о п е й с к о г о э к о -
н о м и ч е с к о г о о б щ е с т в а в и н т е г р а ц и о н -
н о м р е г у л и р о в а н и и п р е д п р и я т и й , и н в е -
с т и ц и й , к а п и т а л ь н о г о р ы н к а , э к о н о м и -
ч е с к о г о с о р е в н о в а н и я и э к о н о м и ч е с к о й 
р о л и г о с у д а р с т в а . ] 
Bp. A k a d é m i a i K i a d ó , 1974 . [1975.] 435 p. 
[Bibl iogr . 413—430.1 
Articles — С т а т ь и 
MOHI Csaba: H a t á r o k a t átlépő vá l la la t i 
e g y e s ü l é s e k . [Mul t ina t iona l a n d supranat ional 
enterprises . О б ъ е д и н е н и я п р е д п р и я т и й , 
п е р е х о д я щ и е г р а н и ц ы г о с у д а р с т в . ] 
JK. 1 / 1 9 7 5 . 1—11. 
RÉCZEI László: A n e m z e t k ö z i m a g á n j o g 
30 é v e . [Thirty years o f internat ional pr ivate 
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law. Т р и д ц а т ь л е т м е ж д у н а р о д н о г о ч а с т -
н о г о п р а в а . ] 
JK. 3 — 4 / 1 9 7 5 . 2 2 5 — 2 2 9 . 
SZÁSZY István: A nemzetköz i po lgár i 
e l járásjog a lapvető kérdései . [ F u n d a m e n t a l 
p r o b l e m s of the in ternat iona l private proce -
dural law. О с н о в н ы е в о п р о с ы м е ж д у -
н а р о д н о г о г р а ж д а н с к о г о п р о ц е с с а . ] 
JK. 1 /1975. 2 6 — 3 2 . 
Book reviews — Р е ц е н з и и 
SZÁSZ Iván: A K G S T Á l t a l á n o s Szál l í tás i 
Fe l té te lek . E g y s é g e s törvény a n e m z e t k ö z i 
kereskedelemre. [ G e n e r a l Transport C o n d i -
t ions of the C M E A . A un i f i ed act o n inter-
nat ional trade. О б щ и е у с л о в и я п о с т а в к и 
С Э В . ] 
Bp. K ö z g a z d a s á g i é s Jog i Kiadó , 1974. 421 p. 
B y Meznerics Iván — Р е ц . М е з н е р и ч И в а н . 
JK. 2 /1975. 1 1 7 — 1 2 1 . 
SZÁSZY István: C o n f l i c t o f laws in the 
Wes tern , social ist a n d deve lop ing countr ies . 
[ К о л л и з и я п р а в в з а п а д н ы х , с о ц и а л и с т и -
ч е с к и х и р а з в и в а ю щ и х с я с т р а н а х . ] 
Bp . A k a d é m i a i K i a d ó , 1974. 424 p. 
By Karlócai J [ános ] — К а р л о ц а и И а н о ш . 
AJur id , 3 — 4 / 1 9 7 4 . [1975. ] 443—447 . 
X V . His tory o f S tate and Law. R o m a n 
L a w . C a n o n L a w — И с т о р и я г о с у д а р с т в а 
и п р а в а . Р ы м с к о е п р а в о . К а н о н и ч е с к о е 
п р а в о 
Books — К н и г и 
Pest-budai h ivata l i utasítások а X V I I I . 
században . Szerk. Bónis György . [ O f f i c i a l 
instruct ions in P e s t - B u d a in the 18th century . 
Ed . Bónis G y ö r g y . В е д о м с т в е н н ы е п р е д -
п и с а н и я г о р о д о в П е ш т и Б у д а в 1 8 - о м 
в е к е . ] Р е д . Б о н и ш Д е р д ь . 
Bp. Kossuth ny. 1974. [1975.] 178 p. 
/ B u d a p e s t F ő v á r o s Levé l tára forrásk iadványa i 
6. / — Eng. s u m m a r y . 
Rechtsgeschicht l iche Studien z u m Zivi l -
recht. Hrsg. Kovács K á l m á n . [Studies o n the 
h is tory of civi l l a w . Ed . Kovács K á l m á n . 
С т а т ь и п о и с т о р и и г р а ж д а н с к о г о п р а в а . 
Р е д . К о в а ч К а л м а н . ] 
B p E L T E soksz. 1974. [1975.] 178 p. 
/Rechtsgeschicht l iche A b h a n d l u n g e n . Publ ika-
t ionen des Lehrs tuh l s für Ungar i sche Rechts-
geschichte an der E ö t v ö s Loránd Univers i tä t 
— Jogtörténet i értekezések. A z E L T E 
M a g y a r Jogtörténet i Tanszékének k iadványa i 
6. / 
VARGA Endre : A királyi curia, 1 7 8 0 — 
1850. [The royal curia, 1780—1850 . К о р о л е в -
с к а я к у р и я 1 7 8 0 — 1 8 5 0 гг.] 
Bp. A k a d é m i a i Kiadó, 1974. [1975. ] 274 p. 
/ А M a g y a r Országos Levél tár k iadványai III. 
Hatóság - é s hivatal történet 4 . / — Bibliogr. 
2 6 9 — 2 7 2 . 
Articles — С т а т ь и 
BÁLÁS G á b o r : A konstanca i nemzetköz i 
jog tör ténész konferencia . 1974. szeptember 
12—14. [ Internat ional c o n f e r e n c e of histo-
rians o f l a w in Constanza . 1 2 — 1 4 September , 
1974. М е ж д у н а р о д н а я к о н ф е р е н ц и я 
и с т о р и к о в п р а в а в г. К о н ш т а н ц а , 12—14 
с е н т я б р я 1974 г.] 
JK. 2 /1975 . 113—114 . 
CSIZMADIA Andor: U n g a r i s c h e zivilrecht-
l iche K o d i f i k a t i o n s b e s t r e b u n g e n i m R e f o r m -
zeitalter. [ E n d e a v o u r s a iming at cod i f i ca t ion 
of H u n g a r i a n civil law in the r e f o r m era. 
С т р е м л е н и я к к о д и ф и к а ц и и в е н г е р с к о г о 
г р а ж д а н с к о г о п р а в а в э п о х е р е ф о р м . ] 
= Rechtsgeschicht l iche Studien. 9 — 4 2 . 
HORVÁTH Pál: Ges ta l tung der Rechtsver-
hältnisse kapitalistischer M o n o p o l e in U n g a r n 
und die Karte l l -Gese tzgebung . [ F o r m a t i o n o f 
the legal re lat ions of capi ta l i s t m o n o p o l i e s 
in H u n g a r y a n d the l a w - m a k i n g o n cartels. 
Ф о р м и р о в а н и е п р а в о о т н о ш е н и й к а п и т а -
л и с т и ч е с к и х м о н о п о л и й в В е н г р и и и 
к а р т е л ь н о е з а к о н о д а т е л ь с т в о . ] 
= Rechtsgeschicht l iche Studien . 157—168 . 
KOVÁCS K á l m á n : A n f ä n g e der Bestrebun-
gen zur S c h a f f u n g eines z iv i lrecht l ichen K o -
d e x e s in U n g a r n in den J a h r e n 1866—1877 . 
[First a t t e m p t s at the f o r m a t i o n of a civi l 
c o d e in H u n g a r y , 1866—1877 . П е р в ы е п о -
п ы т к и с о з д а н и я г р а ж д а н с к о г о к о д е к с а 
в В е н г р и и . 1866—1877 гг.] 
= Rechtsgeschicht l iche Studien. 45—73 . 
MÁTHÉ G á b o r : V e r f a h r e n bezügl ich der 
A b l ö s u n g der Leis tungen nach d e m Weingar -
tenbes i tz in der Praxis d e s Prov isor i schen 
G e m i s c h t e n Gerichtes. [ P r o b l e m - s o l v i n g 
p r o c e d u r e concern ing v ineyard-property in 
the prac t i ce o f the Prov i s iona l M i x e d Tribu-
nal. П р о ц е с с ы д л я р е ш е н и я п р о б л е м , 
с в я з а н н ы х с с о б с т в е н н о с т ь ю в и н о г р а д -
н и к а в п р а к т и к е В р е м е н н о г о с м е ш а н -
н о г о с у д а . ] 
= Rechtsgeschicht l iche S tud ien . 107—130 . 
PÓLAY Elemér : Ein V e r s u c h zur K o d i f i -
z ierung des ungarischen Erbrechts im 19. 
Jahrhundert . [Attempt at the cod i f i ca t ion o f 
the H u n g a r i a n law of s u c c e s s i o n in the 19th 
century. П о п ы т к а к к о д и ф и к а ц и и в е н -
г е р с к о г о п р а в а н а с л е д о в а н и я в 1 9 - о м 
в е к е . ] 
= Rechtsgeschicht l iche Studien . 7 7 — 1 0 3 . 
RUSZOLY József: A n e m z e t i b izo t t ságok 
in tézménytör téne tének n é h á n y kérdése . 
[ P r o b l e m s of the history o f t h e inst itution o f 
nat iona l commit tees . Н е к о т о р ы е в о п р о с ы 
15* Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 17,1975 
458 B i b l i o g r a p h i c i 
и с т о р и и и н с т и т у т а н а ц и о н а л ь н ы х к о м и -
т е т о в . ] 
AI. 4 /1975 . 330—339 . 
SZITA János: D ie E n t w i c k l u n g des Patent -
rechts in Ungarn . [ D e v e l o p m e n t of pa tent 
law in Hungary . Р а з в и т и е и з о б р е т а т е л ь -
с к о г о п р а в а в В е н г р и и . ] 
= Rechtsgeschichtl iche S tud ien . 133—153. 
Book reviews — Р е ц е н з и и 
Jogtörténet i t a n u l m á n y o k . 3. [köt.] Szerk . 
Csizmadia Andor . [Studies o n the history o f 
law. V o l . 3. Ed. Csizmadia Andor . О ч е р к и 
п о и с т о р и и п р а в а . Т о м 3. Р е д . Ч и з м а д и а 
А н д о р . ] 
Bp. K ö z g a z d a s á g i és J o g i Kiadó , 1974. 2 8 9 p. 
By Máthé G á b o r — М а т э Г а б о р . 
AI. 4 / 1 9 7 5 . 376—378 . 
X V I . M i s c e l l a n e o u s — С м е ш а н н о е 
Books — К н и г и 
A M a g y a r Jogász S z ö v e t s é g VIII. Orszá-
gos Munkaértekez le te . S i ó f o k , 1974. m á j u s 
12—14. Főszerk . Antalffy György . Szerk . 
Hársfalvi Rezső . [8th N a t i o n a l W o r k i n g -
C o n f e r e n c e of the A s s o c i a t i o n of H u n g a r i a n 
Jurists. S i ó f o k , M a y 1 2 — 1 4 , 1974. Ed . - in -
chief Antalffy György . E d . Hársfalvi R e z s ő . 
8 - о е О б щ е г о с у д а р с т в е н н о е р а б о ч е е с о в е -
щ а н и е А с с о ц и а ц и и в е н г е р с к и х ю р и с т о в . 
Ш и о ф о к , 12—14 м а я 1974 г. Глав . р е д . 
А н т а л ф и Д ь е р д ь . Р е д . Х а р ш ф а л в и 
Р е ж э . ] 
[Bp.] S z e g e d i ny. [1975.] 5 5 8 p. 
Articles — С т а т ь и 
BANA I s tván — SOMOGYVÁRI Géza: A d a t -
bankok az á l l amigazga tásban . [Data banks in 
publ ic administrat ion. D i scuss ion paper . 
Б а н к и с в е д е н и й в г о с у д а р с т в е н н о м 
у п р а в л е н и и . ] 
AI . 3 /1975 . 241—250 . 
HARMATHY Attila: E g y ü t t m ű k ö d é s a s z o -
cialista j o g t u d o m á n y i i n t é z e t e k között. [ C o -
operat ion b e t w e e n the inst i tutes for legal a n d 
adminis trat ive sc iences of the soc ia l i s t coun-
tries. С о т р у д н и ч е с т в о м е ж д у и н с т и т у -
т а м и г о с у д а р с т в а и п р а в а с о ц и а л и с т и -
ч е с к и х с т р а н . ] 
M T u d . 3 / 1 9 7 5 . 175—177. 
LAKATOS E r n ő : A J o g p r o p a g a n d á t Koor-
d iná ló B izot t ság . [Coord inat ion C o m m i t t e e 
for Legal P r o p a g a n d a . К о м и т е т п о к о о р д и -
н а ц и и п р о п а г а н д ы п р а в а . ] 
A I . 3 /1975. 1 9 3 — 1 9 7 . 
SZABÓ Imre: A harmincadik é v f o r d u l ó n . 
[On the 30th anniversary of L iberat ion of 
Hungary . 3 0 - л е т н я я г о д о в щ и н а о с в о -
б о ж д е н и я В е н г р и и . ] 
M T u d . 4 / 1 9 7 5 . 193—198. 
X V I I . D o c u m e n t a t i o n — Д о к у м е н т а ц и я 
A rticles — С т а т ь и 
D o k u m e n t á c i ó s Szemle . О б з о р д о к у -
м е н т а ц и и . Rundschau für D o k u m e n t a t i o n . 
Rev iew of D o c u m e n t a t i o n . A J o g t u d o m á n y i 
K ö z l ö n y me l l ék l e t e . П р и л о ж е н и е ж у р н а л а 
« В е с т н и к ю р и д и ч е с к и х н а у к » . 
Bei lage der „Mit te i lungen für Rechtswissen-
schaft". A n n e x e à la «Revue de Sc i ence du 
Droi t» . S u p p l e m e n t to the " L a w Journal". 
Összeál l , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i Intézete . Szerk. A Ith 
Guidó . [ C o m p i l . by the Inst i tute f o r Legal 
and Admin i s t ra t ive Sciences o f the Hunga-
rian A c a d e m y of Sciences. Ed . A Ith Gu idó . 
Сост . И н с т и т у т г о с у д а р с т в а и п р а в а 
В е н г е р с к о й А к а д е м и и н а у к . Р е д . А л ь т 
Г у и д о . ] 
N o . 91/94. 7 — 1 2 / 1 9 7 4 . Bp. E g y e t e m i ny. 
1975. 1 1 9 — 2 0 9 . 
Je lentősebb kül fö ld i ( szoc ia l i s ta) jogsza-
bályok. [ F o r e i g n legal rules o f m a j o r impor-
tance in soc ia l i s t countries. О з н а ч и т е л ь -
н ы х з а р у б е ж н ы х ( с о ц и а л и с т и ч е с к и х ) 
з а к о н о д а т е л ь н ы х а к т а х . ] 
L e n g y e l Népköz társaság . [Irta] H. A. — 
A[ltH] G [ u i d ó ] : N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z -
társaság. [ P o l i s h People ' s Repub l i c . — Ger-
man D e m o c r a t i c Republic . П о л ь с к а я Н а -
р о д н а я Р е с п у б л и к а . — Г е р м а н с к а я Д е -
м о к р а т и ч е с к а я Р е с п у б л и к а . ] 
AI . 3 /1975. 2 8 3 — 2 8 8 . 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 17, 1975 
I N D E X 
BIHARI, О . : Contrad ic t i ons intérieures et é g a l i s a t i o n s dans l ' o r g a n i s m e de l 'Etat soc ia l i s te 
( Б И Х А Р И , О.: В н у т р е н н и е противоречия и уравнения в социалистическом госу-
д а р с т в е н н о м а п п а р а т е ) 235 
В И Ш К И , JI.: Тезисы к п о с т р о е н и ю понятия преступления (VISKI, L. : T h è s e s à la c o n -
s truct ion du c o n c e p t d e l ' infract ion) 2 4 9 
|PAP, T.[: L e s quest ions a c t u e l l e s de la loi sur le droit de la fami l le , d e la pol i t ique d é m o g r a p -
h i q u e et de la p r o t e c t i o n de la fami l l e ( П А П , T.: Закон о браке и семье , д е м о г -
рафическая политика и актуальные в о п р о с ы охраны с е м ь и ) 275 
NÉVAI, L. : D a s Verhältnis z w i s c h e n den S c h i e d s g e r i c h t s o r d n u n g e n und den Z iv i lprozeßord-
n u n g e n in den R G W - M i t g l i e d s t a a t e n mit besonderer Rücks icht auf U n g a r n 
( Н Е В А И , Л. : В з а и м о о т н о ш е н и я п о л о ж е н и й третейских с у д о в и гражданских про-
цессуальных к о д е к с о в в странах-членах С Э В , с о с о б ы м в н и м а н и е м на Венгрию) . . 295 
SAJÓ, A . : Recent a t t e m p t s at the definit ion o f sanct ions ( Ш А Й О , А. : Новые эксперименты 
р а д и определения санкции) 321 
KOVACSICS, К . : C o m p u t a t i o n methods o f cr imina l p r o g n o s e s ( К О В А Ч И Ч , К.: Вычислитель-
н ы е м е т о д ы п р о г н о з а преступности) 339 
Informationes 
HARTAI, L. : La r é forme d e la loi sur le droi t h o n g r o i s de la f a m i l l e et son effet sur le rég ime 
m a t r i m o n i a l ( Х А Р Т А И , JI.: Р е ф о р м а закона о браке и с е м ь е в Венгрии и ее влия-
н и е на систему и м у щ е с т в е н н о г о права супругов) 373 
PETRIK, F . : Le divorce a p r è s la modi f i cat ion de la loi sur le dro i t d e la famil le ( П Е Т Р И К , Ф.: 
Р а с т о р ж е н и е б р а к а п о с л е внесения изменения в закон о браке и семье) 379 
BACSÓ, J . : Le statut d e l ' e n f a n t ( Б А Ч О , Й . : П р а в о в о е п о л о ж е н и е детей) 383 
TRÓCSÁNYI, L . : The A c t o n soc ia l insurance ( Т Р О Ч А Н И , Л . : Закон о с о ц и а л ь н о м обеспе-
чении) 3 9 0 
VÉKÁS, L. : T h e legal r e g u l a t i o n of personal property in H u n g a r y ( В Е К А Ш , JI.: П р а в о в о е 
регулирование л и ч н о й собственности в Венгрии) 396 
Recensiones 
SZABÓ, I . : Cultural r ight s ( A n t a l f f y , GY.) ( С А Б О , И. : К у л ь т у р н ы е права (Антальфи, Д . ) ) 4 0 3 
NIZSALOVSZKY, E.: A legal a p p r o a c h to o r g a n transplantat ion ( L o n t a i , Е . ) ( Н И Ж А Л О В С К И , 
Э . : Правовые п р о б л е м ы пересадки о р г а н о в и тканей ( Л о н т а и , Э.) ) 4 0 7 
H e f t e f ü r Ziv i lprozeßrecht I —VI . ( N i z s a l o v s z k y , E.) (Статьи п о гражданскому процес-
с у а л ь н о м у праву, I — V I (Нижаловски, Э . ) ) 4 1 2 
Acl" Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 17, 1975 
Varia 
[PAP, T.I: La c o n f é r e n c e des juristes soc ia l i s t e s du droit de la fami l l e à Varna ( П А П , T. : К о н -
ференция ю р и с т о в социалистических стран з а н и м а ю щ и х с я в о п р о с а м и с е м е й н о г о 
права) 4 2 3 
R Á c z , L. : 25"1 anniversary o f the Ins t i tu te f o r Legal a n d Admin i s t ra t ive S c i e n c e s o f the 
H u n g a r i a n A c a d e m y o f Sc i ences ( Р А Ц , Л . : И н с т и т у т у государства и права Вен-
герской А к а д е м и и наук — 2 5 л е т ) 428 
Л О Н Т А И , Э . : С о в е т у Экономической В з а и м о п о м о щ и — 25 лет ( Ю б и л е й н о е н а у ч н о е сове-
щание в М о с к в е , 19—23 м а р т а 1974 Г.) (LONTAI, Е . : 25 Jahre R G W — Jub i läumss i t -
zung in M o s k a u v o m 1 9 - 2 3 . M ä r z 1974) 4 3 0 
Internationalia 
B o o k - r e v i e w s — Рецензии 435 
Bibliographia 
NAGY, L. ; VEREDY, К . : Hungar ian legal b ib l iography , 1975 1 s t part - ( Н А Д Ь , Л — В Е Р Е -
Д И , К. : Венгерская юридическая б и б л и о г р а ф и я , 1975 г. Ч а с т ь 1) 4 4 7 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 17,1975 
ACTA OECONOMICA 
Periodical of the Hungarian Academy of Sciences 
Publishes articles on 
— political economy 
— mathematics applied in economics 
— socialist planning 
— economic reforms 
— Hungary's national economy 
Extra space for 
— recent phenomena of world economy 
— East-West trade 
— socialist integration 
— the developing countries 
The list of authors includes world-famous economists like Nobel prize winner Jan 
Tinbergen as well as personalities like A. G. Aganbegyan, Erik Lundberg and Robert 
Triffin. Contributors to ACTA OECONOMICA are eminent authors from Hungary 
and abroad. 
ACTA OECONOMICA organizes debates with distinguished economists from 
Hungary and abroad taking part. 
ACTA OECONOMICA presents papers in English, Russian, French and German. 
ACTA OECONOMICA appears eight times a year, in two volumes, totalling 
approx. 800 pages, size 17 x 25 cm. 
Subscription rate per volume: $32.00 
m 
A K A D É M I A I K I A D Ó 
P u b l i s h i n g House 
o f t h e Hungarian A c a d e m y of Sciences 
BUDAPEST 
AKADÉMIAI KIADÓ. H-1363 Budapest, P.O.B. M 
I—I Please enter my/our subscription for 
11—1 ACTA OECONOMICA for one volume 
I . Please enter a standing order for 
I п ACTA OECONOMICA beginning with 
I DATE  
II I Please send a specimen-copy free of charge 





Printed in Hungary 
A kiadásért felei az Akadémiai Kiadó igazgatója 
Műszaki szerkesztő: Botyánszky Pál 
A kézirat nyomdába érkezett: 1975 . VU. 15. - Terjedelem: 20,25 (A /5 ) ív, 8 ábra 




Los Acta Juridica publient des travaux du domaine de la jurisprudence en français, 
anglais, allemand et russe rédigés par des auteurs hongrois. 
Les Acta Juridica sont publiés sous forme de fascicules qui seront réunis en un 
volume (400—500 pp.) par an. 
On est prié d'envoyer toute correspondance destinée à la rédaction à l'adresse 
suivante: 
Acta Juridica, 1250 Budapest, P.O.B. 25. 
Le prix de l'abonnement est de $ 32.00 par volume. 
On peut s'abonner à l'Entreprise du Commerce Extérieur do Livres et Journaux 
«.Kultúra» (1389 Budapest 62, P.O.B. 149 — Compte-courant No. 218-10990) ou à l'étranger 
chez tous les représentants ou dépositaires. 
Die Acta Juridica veröffentlichen Abhandlungen ungarischer Verfasser aus dem 
Bereiche der Rechtswissenschaft in deutscher, englischer, französicher und russischer 
Sprache. 
Die Acta Juridica erscheinen halbjährlich in Heften, die jährlich einen Band 
bilden ( 4 0 0 - 5 0 0 S.). 
Jede für die Redaktion bestimmte Korrespondenz ist an die folgende Adresse 
zu senden: 
Acta Juridica, 1250 Budapest, P.O.B. 25. 
Abonnementspreis pro Band: $ 32.00. 
Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Außenhandels-Unternehmen «Kultúra)> 
(1389 Budpest 62, P.O.B. 149 Bankkonto Nr. 218-10990) oder bei seinen Auslands-
vertretungen und Kommissionären. 
«Acta Juridica* публикуют трактаты от венгерских авторов из области юридичес-
кой науки на русском, английском, немецком и французском языках. 
«Acta Juridica» выходят выпусками, составляющими один том в год (400— 500 стр.) 
Всякую корреспонденцию для редакции следует направлять по адресу: 
Acta Juridica, 1250 Budapest, P.O.B. 25. 
Подписная цена — $ 32.00 за том. 
Заказы принимает предприятие по внешней торговле книг и газет «Kultúra» 
(1389 Budapest 62, P.O.B. 149 Текущий счет № 218-10990) или его заграничные предста-
вительства и уполномоченные. 
Reviews of the Hungarian Academy of Sciences are obtainable 
at the following addresses: 
A U S T R A L I A 
C. B. D . L i b r a r y a n d Subscr ip l ion 
Service 
Box 4886, G. P. O . 
Sydney N . S. W . 2001 
Cosmos B o o k s h o p 
145 A d a n d St. 
St. KiIda 3182 
A U S T R I A 
G lobus 
Hochs täd tp la tz 3 
A 1200 Wien XX 
B E L G I U M 
Of f i ce I n t e r n a t i o n a l de L i b r a i r i e 
30 Avenue M a r n i x 
lOSO-Bruxeiles 
D u M o n d e E n t i e r 
162 Rue d u M i d i 
1000-Bruxeiies 
B U L G A R I A 
Hemus 
Bu lvo r Ruszk i 6 
Sofia 
C A N A D A 
Pannón ia B o o k s 
P. O . Box 1017 
Postal Stat ion " B " 
Toronto, Ont. Л15Т 2 Т в 
C H I N A 
С N P I С О R 
Per iod ica l D e p a r t m e n t 
Р. О . Box 50 
Peking 
C Z E C H O S L O V A K I A 
M a d ' a r s k á K u l t ú r a 
N á r o d n í t r i d a 2 2 
IIS 66 Praha 
PNS Dovoz t i s k u 
V i n o h r a d s k d 46 
Praha 2 
PNS Dovoz t i ade 
Bratislava 2 
D E N M A R K 
Einar M u n k s g a a r d 
N d r r c g a d e 6 
D K - 1 1 6 5 Copenhagen К 
F I N L A N D 
A k c t e e m i n e n K i r j a k a u p p a 
P. O . Box 128 
SF-0CI0I Helsinki 10 
F R A N C E 
G E R M A N D E M O C R A T I C REPUBLIC 
H a u s der U n g a r i s c h e n K u l t u r 
Ka r l - L i ebknech t -S t rasee 9 
DDR-102 Berlin 
Deutsche Post 
Z e i t u n g s v e r t r i e b s a m t 
Strasse der Par i se r K o m m ü n e 3—4 
DDR-104 Berlin 
G E R M A N FEDERAL R E P U B L I C 
K u n s t und Wissen 
E r i c h Bieber 
Post fach 46 
7 Stuttgart S 
H O L L A N D 
Swets a n d Z e i t l i n g e r 
H e e r e w e g 347b 
Lisse 
M a r t i n u s N i j h o f f 
L a n g e V o o r h o u t 9 
The Hague 
I N D I A 
H i n d Book House 
66 B a b a r Road 
New Delhi I 
I n d i a Book House 
S u b s c r i p t i o n Agency 
2 4 9 D r . D. N . R o a d 
Bombay I 
I T A L Y 
S a n t o Vanas ia 
V i a M . Macchi 71 
20124 Milano 
L i b r e r i a C o m m i s s i o n a r i a Sansoni 
V i a L a m a r m o r a 45 
50121 Firenze 
J A P A N 
K i n o k u n i y a Book -S to re C o . Ltd. 
8 2 6 Tsunohazu 1 - c h o m e 
S h i n j u k u - k u 
Tokyo 160-91 
M a r u z e n and Co . L td . 
P. О Box 5050 
N O R W A Y 
T a n u m - C a m m e r m e y e r 
K a r l Johansgatan 4 1 — 4 3 
Oslo I 
P O L A N D 
W ç g i e r s k i Instytut K u l t u r y 
M a r s z a l k o w s k a 80 
Warszawa 
B K W Z Ruch 
u l . W r o n i a 23 
00— 840 Warszawa 
R O U M A N I A 
A l m q v i s t a n d Wikse l l 
G a m l a B roga tan 26 
S-IOI 20 Stockholm 
A . B. N o r d i s k a B o k h a n d e l n 
K u n s t g a t a n 4 
101 10 Stockholm I Fack 
S W I T Z E R L A N D 
K a r g e r L i b r i A G . 
A r n o l d - B ö c k l i n - S t r . 25 
4ООО Basel II 
U S A 
F. W . F a x o n Co . inc. 
15 Sou thwes t Park 
W e s t w o o d , Mass. 02090 
S t e c h e r t - H a f n e r Inc. 
S e r i a l s Fu l f i l lment 
P. O . B o x 900 
Riverside N. J. 08075 
F a m B o o k Service 
69 F i f t h A v e n u e 
New York N. Y. 10003 
M a x w e l l Scientif ic i n t e r n a t i o n a l inc. 
F a i r v i e w Pa rk 
Elmsford N. Y. 10523 
R e a d M o r e Publications I nc . 
1 4 0 C e d a r Street 
New York N. Y. I0006 
V I E T N A M 
X u n h a s a b a 
32. H a i Ba T r u n g 
Hanoi 
O f f i c e I n t e r n a t i o n a l de 
Documen ta t i on et L i b r a i r i e 
43 Rue Gay Lussac 
Paris 5 
L i b r a i r i e L a v o i s i e r 
11 Rue Lavo i s i e r 
Paris 8 
Fu rope r i od i ques S. A . 
31 Avenue de V e r s a i l l e s 
78170 La Celle St. Cloud 
Tokyo International 100—31 
N a u k a L t d . - E x p o r t D e p a r t m e n t 
2 - 2 K a n d a 
J i n b o c h o 
C h i y o d a - k u 
Tokyo 101 
K O R E A 
C h u t p a n m u i 
Phenjan 
G R E A T B R I T A I N 
B lackwe l l ' s P e r i o d i c a l s 
P. O . Box 40 
H y t h e Br idge S t ree t 
Oxford OXI 2EU 
C o l l e t ' s Ho ld ings L t d . 
D e n i n g t o n Estate 
L o n d o n Road 
Wellingborough N o r t h a n t s N N 8 2 Q T 
B u m p u s H a l d a n e a n d M a x w e l l Ltd. 
S F i t z roy Square 
London WIP SAH 
D a w s o n and Sons L t d . 
C a n n o n House 
P o r k Fa rm Road 
Folkestone, Kent 
D . E. P. 
Bucurefti 
R o m l i b r i 
S t r . B i s e r i c a Amze i 7 
Bucurefti 
S O V I E T U N I O N 
S o j u z p e c h a t j — I m p o r t 
Moscow 
a n d t h e post offices in 
e a c h t o w n 
M e z h d u n a r o d n a y a K n i g a 
Moscow G-200 
S W E D E N 
Y U G O S L A V I A 
J u g o s l o v e n s k a Kn j i ga 
T e r a z i j e 27 
Beograd 
F o r u m 
V o j v o d e M i î i d a 1 
21000 N o v i Sad 
5. IV. 1976 I n d e x : 26.013 
